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This report presents the results from the archaeological investigations of a Late Iron Age settlement 
site registered as Sa 14.9. The site is situated in the fields north of the medieval church of Saltvik, in 
the village of Kvarnbo, located centrally on the Åland Islands, Finland. It was identified in 2012 
through an infra-red aerial photography displaying a number of ground anomalies, including an 
approximately 45 m long and 15 m wide impression in the vegetation that bears very strong 
similarities with the outlines of large hall structures known from Iron Age Scandinavia. In 2014, the 
first archaeological investigations were conducted at the site within the framework of a project titled 
"The Hall at the Crossroads of Baltic Waterways" and led by Dr Kristin Ilves. As the result, a number 
finds from the late 6th century AD to the end of the Viking Age were unearthed during metal detector 
survey and assessed to point towards the existence of an elite settlement at the site. The results of 
the subsequent ground-penetrating radar survey and archaeological test-excavations showed traces 
of the Late Iron Age settlement. However, it was also discovered that the cultivation of the soil in the 
area has had a very negative impact on the preservation of the archaeological features at the site. 
In 2016, the archaeological research investigations continued at Sa 14.9. The main focus was on the 
topographically highest parts of the field that encompassed the impression of the large longhouse 
structure as depicted in the infra-red aerial photography. In addition to the scientific reasons, 
antiquarian aspects became decisive in selecting this area of focus: the purpose of the investigations 
was to save the archaeological information in the part of the settlement that is most severely 
exposed to ploughing. 
The archaeological research investigations were implemented in three successive stages. The 
investigations started with a systematic test-pit excavation employing 53 one square meter pits were 
studied with the purpose of documenting a selection of the archaeological find material in the plough 
soil. Among finds unearthed, prehistoric glass, a find category most diagnostic to hall related 
activities, was documented. After test-pitting, the plough soil was carefully stripped in the area of 
1065 m2 using a mechanical excavator, and the surface cleaned back manually in order to get an 
overview of the larger area and establish relationships between features and finds. The 
archaeological features revealed, totalling up to 288, were thereafter all investigated. A large number 
of post-holes and other archaeological features were testifying an intensive settlement in the area. 
Three house structures were identified with certainty, but the amount of post-holes indicates many 
more structures; also, continuing outside of the investigated area. The archaeological features 
documented as well as the finds and the results of natural scientific analyses conducted at the post-
excavation stage indicate that Sa 14.9 constitutes a magnate’s farm that has been used throughout 
the Late Iron Age. There have been houses from different periods, archaeological traces of which are 
overlapping. At the same time, a significant amount of archaeological features have disappeared as a 
result of the continuous use of the land on the site. Most noteworthy is the fact that the large 
longhouse structure as depicted in the infra-red aerial photography can no longer be identified 
archaeologically, and the Viking Age phase of the settlement must be considered almost completely 
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Ett infrarött flygfoto som visar området runt den medeltida St:a Maria kyrkan i Saltvik, Åland 
uppmärksammades i början av 2012. Fotografiet visar ett antal intressanta anomalier på fältet norr 
om kyrkan, i ett område där såväl öst-västliga som nord-sydliga sund har förenat sig under 
järnåldern. Utöver ett par cirkulära anomalier finns det ett ca 45 x 15 m stort avtryck som bär mycket 
starka likheter med konturerna efter stora hallbyggnader kända från Skandinavien. På basen av detta 
material infördes ett område i fornminnesregistret såsom Sa 14.9 (se också fig. 1). Två år senare, 
2014, under ledning av fil dr. Kristin Ilves, genomfördes de första arkeologiska fältundersökningarna 
som verifierade arkeologiska bebyggelselämningar på platsen. Flera framdetekterade metallfynd 
förstärkte bilden av en stormannagård i Kvarnbo som en del av en högstatusmiljö under yngre 
järnålder. Dock konstaterade de år 2014 genomförda undersökningarna också en mycket lägre 
bevarandegrad av lämningen än förväntat, plöjningens destruktiva inverkan på Sa 14.9 bedömdes 
påfallande (Ilves 2015). 
År 2016 fortsatte projektledaren de arkeologiska undersökningarna vid den överplöjda boplatsen Sa 
14.9. Huvudfokus låg på det topografiskt högsta området på fältet med det stora långhuset utpekat 
av det infraröda flygfotot. Utöver vetenskapliga skäl blev antikvariska aspekter avgörande vid val av 
fokusområdet för utgrävningarna: syftet var att tillvarata den information som finns kvar beträffande 
de av plöjningen skadade bebyggelselämningarna, då detta bedömdes att vara akut. Ett stort antal 
stolphål och andra arkeologiska anläggningarna påvisades av undersökningen och vittnar om en 
intensiv bebyggelse på platsen. Tre säkra husstrukturer kan identifieras, men mängden stolphål visar 
på många fler strukturer på platsen, med fortsättning utanför det undersökta området. Fynden, 
anläggningsbilden och resultat av naturvetenskapliga analyser talar dels för att stormannagården har 
varit i användning under hela yngre järnåldern och att den har haft hus uppbyggda på varandra, dels 
för att en betydande mängd bosättningsspår har försvunnit som ett resultat av ett kontinuerligt 
brukande av marken på platsen. Mest iögonfallande är faktumet att det på det infraröda flygfotot 
mycket tydliga långhuset inte längre kan identifieras arkeologiskt och att den senare, vikingatida 
fasen av boplatsanvändningen måste anses så gott som nästan helt bortplöjd på det aktuella 
området. 
De arkeologiska undersökningarna vid Sa 14.9 i Kvarnbo, Saltvik implementerades i tre successiva 
steg under 2016: 
1. Provgropsgrävning med syftet att dokumentera ett urval av det omrörda massmaterial som 
normalt vid undersökningar av de överplöjda boplatserna banas bort med maskin och/eller 
inte fångas in vid metalldetektorkartering. Det handgrävdes och vattensållades totalt 53 
stycken kvadratmeterstora provrutor, som beroende av ploglagrets tjocklek hade ett 
varierande djup på 20 till 45 cm. 49 provrutor, på ett avstånd om antingen 5 eller 10 m från 
varandra, undersöktes i det område som definierades av det på det infraröda flygfotot 
synliga långhusets konturer med marginaler i alla riktningar. Fyra så kallade referensrutor 
undersöktes, en i varje väderstreck och perifert belägna i förhållande till det centrala 
undersökningsområdet. Syftet var att få en fingervisning om fyndspridningsbilden och 
fornlämningens utbredning. Som resultat av provgropsgrävningsfasen tillvaratogs bl.a. för 
yngre järnålders hallgårdar diagnostiska fynd av förhistoriskt glas varvid det kunde 
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identifieras fragment från olika typer av glasbägare från såväl merovinger- som vikingatid. 
Dessutom kunde det fastslås att spår av järnåldersbosättningen är mer välbevarade och 
mycket intensivare på södra delen av fältet, i riktning mot dagens kyrka. 
2. Matjordsavbaning på det av provgropsgrävningen undersökta området med syftet att ta fram 
av plogen orörda nivåer och de arkeologiska anläggningarna på en större sammanhängande 
yta och därmed fånga in eventuella hus och/eller andra konstruktioner i sin helhet. Arbetet 
resulterade i ett 52 meter långt och maximalt 26,5 meter brett (1065 m2) linsformat schakt. 
Hela schaktet rensades manuellt med skärslev efter den maskinella avbaningen. Avbaning 
och rensning klargjorde, att stora delar av ytan med tydliga plogspår också har 
anläggningsindikationer. Inga strukturer eller konstruktioner kunde dock konstateras i det 
läget. Det på det infraröda flygfotografiet synliga långhuset fastställdes inte längre bevarat 
för en entydig identifiering. 
3. Anläggningsundersökning med syfte att fastställa de arkeologiska anläggningarnas karaktär, 
frekvens samt relation till varandra. Alla 288, under 282 anläggningsnummer registrerade 
indikationer undersöktes, i de allra flesta fallen till hälften, men ett stort antal också i helhet, 
och alla 3D dokumenterades. Det konstaterades att många anläggningar var hårt drabbade 
av plogen, speciellt i schaktets centrala delar, samt att det finns en del recenta anläggningar 
inom det undersökta området. Men det fanns också ett flertal arkeologiska anläggningar som 
var välbevarade och rika på fyndmaterial. Platsen präglas tydligt av förekomsten av främst 
stolphål. Utifrån genomförda 14C-analyser är det mest spår efter merovingertida 
anläggningar som är bevarade. En genomförd osteologisk analys har visat att lokalen har haft 






Figur 1. Översiktskarta över fornlämningsområdet i Kvarnbo, Saltvik, med områdets lägesangivelse med en röd  






De aktuella undersökningarna är en del av ett forskningsprojekt, ”The Hall at the Crossroads of Baltic 
Waterways”, initierat av fil dr. Kristin Ilves. Projektet syftar dels till att skapa ett regionalt 
kunskapslyft baserat på boplatsarkeologi samt redogöra för bebyggelseutvecklingen på Åland under 
yngre järnålder, dels till att sätta infrastrukturen och samhällsorganisationen på Åland i relation till 
de öst-västliga kommunikationslederna och maktförhållandena under samma period. Projektet har 
tagit sitt avstamp i den, år 2012 via ett historiskt infrarött flygfoto upptäckta och år 2014 verifierade 
boplatslämningen Sa 14.9 i Kvarnbo, Saltvik. 
De arkeologiska spår som framkommit i Kvarnbo genom de arkeologiska fältinsatserna år 2014 har 
satt Ålands yngre järnålder i ett delvis helt nytt perspektiv och påverkat vår förståelse om hela 
Östersjöområdets utveckling under den perioden (se Ilves 2017). Dock visade förundersökningarna 
av Sa 14.9 också mycket lägre bevarandegrad av boplatslämningen än förväntat. Det konstaterades 
att brukandet av marken i området har haft mycket negativ inverkan på bevarandet av lämningar i 
området. Speciellt hårt drabbade fastslogs de topografiskt högst belägna ytorna där bland annat 
arkeologiska lämningar efter ett enastående stort långhus, som indikerats av det infraröda flygfotot, 
efter förundersökningarna ansågs fortfarande bevarade (se Ilves 2015). 
Tack vare ett ansenligt ekonomiskt stöd från Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag och Stiftelsen för 
Främjande av Ålands historisk Forskning kunde projektledaren år 2016 fortsätta med de arkeologiska 
forskningsundersökningarna av Sa 14.9. Målsättningen blev en totalundersökning av den förmodade 
hallbyggnaden. Det övergripande syftet för undersökningarna var att skapa ett arkeologiskt underlag 
som är tillräcklig för vetenskaplig bearbetning av lokalen som sådan samtidigt som de viktiga delarna 
av lokalen antikvariskt kan säkerställas. 
 
Antikvarisk och topografisk bakgrund 
 
Boplatslämningen Sa 14.9 är belägen invid och norr om Saltviks kyrka i Kvarnbo by. Den ligger på en 
nivå av ca 11 m ö.h., ett par hundra meter öst från Kvarnboviken, på en åker mellan Mariakyrkan och 
Kvarnbo bäck. Under yngre järnåldern var lokalen på en halvöliknande markformation, i nära 
anslutning till dåtida kusten. Idag är marken flack, men sluttar svagt åt norr och nordöst; det finns 
antydan till två terrasseringar åt öster. Jordarten utgörs av morän och moränleror; inom 
undersökningsområdet finns även ett par mindre impediment med synlig berggrund. På 
lantmäterikartor över Kvarnbo bys ägor från 1773 och 1778 finns boplatsområdet Sa 14.9 redovisat 
som åkermark. 
Före 2014 har inga vetenskapliga undersökningar gjorts inom boplatsområdet Sa 14.9. Däremot har 
man uppmärksammat områdets ovanligt svarta jord; och förekomst av ett tjockt kulturlager samt en 
betydande mängd tydliga, förhistoriska anläggningar har noterats vid schaktövervakningar vid åkerns 
södra kant under hösten år 2012 (digital data på Ålands Landskapsregerings server) och i mindre 
omfattning vid åkerns norra och västra kant år 2014 (Lucenius 2014). Dessutom ligger fornlämningen 
9 
 
i ett generellt sett fornlämningsrikt område – bara inom en 400 m radie från boplatslämningen Sa 
14.9 finns det 6 registrerade fornlämningar (fig. 1) som alla har undersökts i varierande utsträckning. 
Endast 100 m SÖ från boplatslämningen Sa 14.9 finns ett av Ålands anläggningsrikaste gravfält från 
yngre järnålder, Sa 14.1 med ca 180 registrerade gravhögar varav 14 har undersökts under åren 
1970-74 och 1981 (Karlsson 1976, 1981). Fynden antyder att gravfältet har använts från 600-talet till 
1000-talet. Dess storlek indikerar starkt att det inte är ett gravfält som har tillhört bara en gård, men 
att en större järnåldersbosättning har använt gravfältet. Ca 200 m V från detta gravfält och 150 m SV 
från boplatslämningen Sa 14.9, i anslutning till Saltviks kyrkas bogårdsmur och intill den medeltida 
tingsplatsen, finns fornlämning Sa 14.8, ett kulturlager/boplatslager från yngre järnålder/medeltid 
som har blivit provundersökt år 2000, men vars utsträckning inte är fastställd (Tomtlund 2000). 
Ytterligare 150 m SV från Sa 14.8, ca 300 m SV från Sa 14.9 och på södra sidan av den öst-västliga 
vattenled som fanns i området under järnåldern, finns fornlämningen Sa 19.5, ett boplatsområde 
från yngre järnåldern varifrån, bland annat, ett djurhuvudformat spänne av gotländsk typ har blivit 
upphittat – även den lokalen är provundersökt, år 1945, varvid det tolkades som ett vikingatida 
strandviste (Dreijer 1945), men fornlämningens gränser är inte fastställda (Lucenius 2011). Den 
arkeologiska schaktövervakningen under hösten 2014 på östra delen av fornlämningen Sa 19.5 visade 
ett upp till 0,7 m tjockt kulturlager med fynd av skörbrända stenar, obrända och brända ben, 
lerklining och keramik samt spår efter förmodade anläggningar (Ilves 2014). 
Närmast boplatsområdet Sa 14.9, endast 50 m söderut, finns en boplatslämning, Sa 22.3 registrerad 
under och i anslutning till Mariakyrkan. Vid de arkeologiska utgrävningarna på 1950-talet som 
genomfördes inne i kyrkan och på kyrkogården noterades att kyrkan tydligt har anlagts på en tjock 
svart kulturjord innehållande fynd av yngre järnålderskaraktär. Den svarta jorden upptäcktes överallt 
under kyrkogolvet; vid grävningen av en 2 m bred värmeledningskanal mot NV från kyrkans V ingång 
dokumenterades ett över 1 m tjockt kulturlager innehållande, bland annat, benfragment, 
lerkruksskärvor av vikingatidskaraktär och rester efter härdar. Kulturlagret antogs även sträcka sig SV 
från kyrkan, vilket indikerar att lagret kan höra ihop med kulturlagret registrerat som Sa 14.8 (se 
ovan). Dessutom påträffades ett antal stolphål under kyrkan, varvid ett säkert stolphål upptäcktes 
under ett äldre medeltida skelett. Vid utgrävningarna dokumenterades också ett på längden kluvet 
skelett i ursprungligt ryggläge på den orörda sandmon, skelettet tolkades att ha kluvits då 
kyrkgrunden grävdes (Dreijer 1954, 1960a). Medan den vid de arkeologiska undersökningarna 
ansvariga arkeologen Matts Dreijer menade att de upphittade stolphålen under kyrkan representerar 
rester av en stavkyrka, tycker konsthistoriker Åsa Ringbom, som har genomfört en omfattande studie 
om de Åländska kyrkorna, att dessa snarare hör till en äldre vikingatida bebyggelse på platsen 
(Ringbom 2010: 114). 
Samtidigt med de arkeologiska undersökningarna vid boplatslämningen Sa 14.9 år 2016 genomfördes 
en arkeologisk schaktövervakning av Kulturbyrån, Ålands landskapsregering, vid norra sidan av S:t 
Maria kyrka, inom den registrerade boplatslämningen Sa 22.3. Arbetet berörde sedan tidigare 
genomgrävda och omrörda lager. Dock tillvaratogs från schakt 1 en ”ev. knacksten med slipspår” 
(Lindholm 2017) – sannolikt, en löpare, dvs. ett förhistoriskt fynd tillhörande boplatsaktiviteter. Vid 
ett besök (16.08.2016) till området av arkeologerna verksamma med utgrävningarna av Sa 14.9 
konstaterades och fotodokumenterades en stor mängd ben liggandes såväl i schakt nr 2 samt i 
jordmassorna runt omkring. Bland benmaterial som huvudsakligen härstammade från begravningar i 
kyrkogården fanns också ansenlig mängd brända ben som inte kan tillhöra den användningsfasen. 
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Även förekomst av slagg dokumenterades (fig. 2). Dessutom observerades det i schakt 2 delar av ett 
orört, mycket kolhaltigt kulturlager (fig. 3). Detta korrelerar med Matts Dreijers undersöknings-
resultat i samma område under 1950-talet. 
 
Figur 2-3. Foto vänster: en stor mängd obrända ben och benfragment synliga i jordmassorna runt schakt 2 från 
schaktövervakningen vid Saltviks kyrka; i jorden kunde man också dokumentera förekomst av brända ben samt slagg 
(infälld bild). Foto höger: prof. emeritus Frands Herschend rensar profilen i schakt 2 där man kan se delar av ett orört, 
mycket kolhaltigt kulturlager. 
 
En annan anmärkningsvärd fornlämning i anslutning till boplatsområdet Sa 14.9 är Kvarnbo Kohagen, 
ett husgrundskomplex bestående av minst 7 stengrundshus, registrerad som fornlämning Sa 14.7, 
som finns ca 350 m mot N från Sa 14.9. Stengrundshus från yngre järnålder såsom dokumenterade 
vid Sa 14.7 är ett unikt åländskt fenomen, med närmaste paralleller i de så kallade kämpagravarna 
från slutet av äldre järnålder som har dokumenterats på Gotland och Öland. Under 1950- och 1960-
talet undersöktes 5 husgrunder och delar av det omgivande boplatslagret i Kvarnbo Kohagen (M. 
Dreijer 1955a, 1958a, 1960b, 1963, S. Dreijer 1961). Till skillnad från många andra undersökta 
husgrunder på Åland, som först och främst utifrån det fåtaliga fyndmaterialet har tolkats att ha 
övergivits under ordnade former, har komplexet vid Kvarnbo Kohagen på grund av det påfallande 
rika fyndmaterialet och dess kontextuella läge tolkats att ha gått ett mer våldsamt öde till mötes; det 
är dessutom tydligt att husen har brunnit ner som resultat av en häftig brand. Ett rikt organiskt 
material hade förkolnat under branden och tre 14C-dateringar gjorda på sädeskorn år 2006 gav 
resultat från början av 800-talet till slutet av 1200-talet. Därmed dateras fornlämningen Sa 14.7 till 
övergången mellan yngre järnålder och medeltid. Det är också betydande att fynden från Kvarnbo 
Kohagen indikerar socialt högre status. 
I anslutning till stengrundshusen i Kvarnbo Kohagen finns fornlämning Sa 14.4, ett höggravfält från 
yngre järnålder med 33 registrerade anläggningar. Fyra anläggningar undersöktes åren 1958-59 
(Dreijer 1958b, 1960c) och det är uppseendeväckande att det i en av de undersökta gravhögarna 
dokumenterades ett helt hundskelett med huvudet åt öster, samt ett vid den osteologiska analysen 
under 2015-16 identifierat kattskelett med huvudet åt väster vid hundens huvudända. Djuren var 
nedlagda med var sin lerkruka vid respektive huvudända. Rester efter människo- eller några andra 
ben påträffades inte i anläggningen, vilket gör hund- och kattbegravningen i Sa 14.4 till en märklig 
företeelse. Gravar med endast hundar förekommer, dock, är väldigt ovanliga i Norra Europa (se 
Prummel 1992). Men någon parallell till Sa 14.4 graven med hund och katt har författaren av denna 
rapport inte stött på. 
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Förutom att det finns många arkeologiska spår kring boplatslämningen Sa 14.9 som starkt indikerar 
att området var intensivt utnyttjat under yngre järnålder, har en medeltida tingsplats legat vid 
Saltviks kyrka vilket är tecken på att Saltvik var en centralort även under medeltiden. Under 
medeltiden har Åland haft tredingsindelning mellan Saltvik, Finström och Jomala och deras 
gemensamma landsting verkar med hög sannolikhet ha hållits just vid Saltviks kyrka (Voionmaa 
1916). Trots att tredingsindelningen på Åland kan säkert beläggas till medeltiden anses en sådan 
uppdelning av landskapet till olika förvaltningsdistrikt, som också hade var sin centralgård, vara en 
mycket gammal företeelse, med rötter i yngre järnålderns territoriala indelning (Bertell 1983: 154, 
1988). Därmed kan vi framlägga hypotesen att det under yngre järnålder har, bland annat i Saltvik, 
funnits en betydelsefull stormannagård centralt i bebyggelsen och på vars mark tredingskyrkan 
senare anlades. I det sammanhanget är det också noterbart att i historiska källor – i Kung Magnus 
donationsbrev från 8 juni 1351 omnämns förekomsten av en kungsgård (Curia Saltwiik) i området 
(Sundwall (red.) 1954: nr 33). Den nämnda gårdens placering är okänd. Det är dock mycket troligt att 





År 2014 genomfördes de första arkeologiska fältundersökningarna i Kvarnbo. Undersökningarna 
initierades för att få en överblick och skapa ett arkeologiskt underlag för en rimlig karaktärs- och 
funktionsbestämning av fornlämningen Sa 14.9 och dess relation till det regionala och interregionala 
arkeologiska/historiska landskapet. Oundvikligen blev frågan om det finns arkeologiska spår efter en 
hallbyggnad på lokalen en av de mest centrala. Tre åtskilda arkeologiska forskningsundersökningar 
med förundersökningskaraktär genomfördes:  
1. Metalldetektorkartering av en yta om drygt 1 ha i syfte att identifiera eventuella områden 
med förekomst av förhistoriska metallföremål och därmed få dels en fingervisning angående 
platsens karaktär och datering och dels en förståelse om fyndspridningen på platsen – som 
resultat tillvaratogs ett antal fynd av en karaktär kännetecknande för yngre järnålderns 
storgårdar.  
2. Georadarmätning som berörde en yta på drygt 4000 m² och syftade till att undersöka om det 
var möjligt att identifiera och avgränsa eventuella bebyggelselämningar samt bedöma om 
några lämningar fanns bevarade in situ efter ett kontinuerligt brukande av marken på platsen 
– georadarresultaten uppvisade spår efter den bebyggelse som funnits på platsen under 
järnålder. Det konstaterades också att brukandet av marken i området har haft mycket 
negativ inverkan på bevarandet av lämningar i området.  
3. Arkeologisk provgrävning på sammanlagt 30 m² stor yta fördelad på två schakt som 
eftersträvade att ta reda på om det finns ostörda lämningar under ploglagret och vilka typer 
av lämningar det rör sig om – provgrävningen fastslog bevarade arkeologiska anläggningar 
under ploglagret. Delar av ett orört kulturlager konstaterades i det andra provschaktet. Dock 
blev plöjningens destruktiva inverkan på lämningen återigen mycket uppenbar då endast den 
absoluta botten på anläggningarna fanns kvar. 
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Som resultat av förundersökningarna konstaterades att boplatslämning Sa 14.9 har en uppenbar 
högstatuskaraktär och att det finns goda skäl i den fortsatta undersökningen att arbeta utifrån 
hypotesen att det har funnits en hallgård på platsen. Samtidig underströks det att lämningen har 
varit utsatt för en långvarig överodling vilket påverkat/påverkar källäget för det arkeologiska 
materialet. De flesta dokumenterade anläggningar var bevarade i relativt ringa mått och skadade av 
plogen. Plöjningens stora påverkan på fornlämningen framkom också vid analys av det 
arkeobotaniska materialet då andelen av recent botaniskt material var mycket stor i proverna. 
Utifrån det infraröda flygfotografiet där långhusets konturer avtecknar sig väldigt tydligt 
konstaterade de år 2014 genomförda undersökningarna mycket lägre bevarandegrad på platsen än 
förväntat. Det konkluderades att det finns därmed starka skäl – såväl antikvariska som vetenskapliga 
– att undersöka det som återstår av byggnaden/byggnaderna snarast. 
 
Undersökningarna och deltagarna 
 
De arkeologiska utgrävningarna vid Sa 14.9 genomfördes under perioden 11 juli till 4 september 
2016. Före de arkeologiska undersökningarna 2016 genomfördes det under oktobermånad 2015 en 
kompletterande metalldetektorkartering i området. Fältarbetet och påföljande analys- samt 
rapportfas skulle inte varit möjliga utan ett generöst ekonomiskt stöd från Ålands Ömsesidiga 
Försäkringsbolag och Stiftelsen för Främjande av Ålands historisk Forskning – jag är djupt och 
innerligt tacksam för den givna möjligheten att genomföra de arkeologiska undersökningarna på en 
så pass intressant fornlämning. 
 
Metalldetektorkartering 2015 
Före utgrävningen av boplatsområdet Sa 14.9 genomförde projektledaren under oktobermånaden 
2015 metalldetektorkarteringsinsatser inom olika områden utanför den registrerade 
fornlämningspolygonen. För detta arbete användes metalldetektor av modellen Deus XP. Redan vid 
de arkeologiska provundersökningarna år 2014 användes metalldetektor i syfte att identifiera 
eventuella områden med förekomst av förhistoriska metallföremål. Resultaten av denna 
metalldetektorkartering blev över förväntan och det tillvaratogs föremål kännetecknande för yngre 
järnålderns storgårdar. Då karteringen år 2014 hade en översiktlig karaktär med huvudfokus på 
området innanför den registrerade fornlämningspolygonen och dåvarande terrängförhållanden 
tillsammans med en viss tidsbrist försvårade en garanterat heltäckande kartering, bedömdes det 
relevant att komplettera den undersökningen med ytterligare karteringsinsatser på lokalen med 
fokus på områden utanför den registrerade polygonen. 
Likt metalldetektorkarteringen 2014 prioriterades år 2015 en sökning efter ädelmetaller och 
legeringar av dessa, men eftersom även bly och tennobjekt gav höga utslagsvärden blev i praktiken 
endast järnföremål nedprioriterade. Nästan samtliga fynd gjordes på högst 10 centimeters djup. Alla 
platser med metalldetektorsignal som blev närmare undersökta mättes in med RTK GPS (fig. 4), dock 
utan RTK-korrigering, vilket betyder att de påträffade fynden kan, uppskattningsvis, ha legat inom en 
tvåmetersradie från de angivna koordinaterna. Till skillnad från metalldetektorkarteringen 2014 
återdeponerades inga fynd som hade grävts up som resultat av en signal, men endast de fynd som 
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bedömdes diagnostiska för förståelsen av området, främst under järnåldern, tillvaratogs. Trots den 
initiala avsikten att täcka in hela åkern också utanför den registrerade fornlämningspolygonen blev 




Figur 4. Översiktskarta över området undersökt med metalldetektor och de dokumenterade samt tillvaratagna fynden 
(punkter resp. punkter med fyndnummer) i relation till den aktuella och de närliggande fornlämningspolygonerna 
(grönskrafferade) samt långhusets konturer så som digitaliserade från det rektifierade infraröda flygfotografiet. 
 
Resultaten av karteringen 2015, med mer sammanhängande fokus på närområden runt omkring den 
registrerade fornlämningspolygonen, såväl kompletterade den tidigare karteringen kvantitativt som 
tillförde kvalitativt ny information att foga till förståelsen av Sa 14.9. Totalt registrerades 139 
metallföremål (se bilaga 1). Förutom relativt sentida fynd såsom knappar, kapsyler, mynt, 
fingerborgar, patronhylsor, aluminiumskrot, bleck och smältor, o.s.v. (några av dessa upphittade 
redan under 2014, men p.g.a. återdeponeringen återupptäckta 2015), framkom 12 metallföremål 
som infördes i Ålands Museum samlingar (ÅM 791:1-12, tabell 1). 
 




Cu-leg Vikingatid Fragment, mittparti 
ÅM 791:2 Nål Cu-leg Yngre järnålder Spännesnål 




Cu-leg Vikingatid Fragment, ändparti 
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ÅM 791:5 Beslag Cu-leg Yngre järnålder Genombrutet remändebeslag 
ÅM 791:6 Beslag Cu-leg Yngre järnålder 
Hjärtformigt bältesbeslag, växtmotiv, 
orientalisk el. magyarisk 
ÅM 791:7 Mynt Silver Vikingatid Fragment, dirham 
ÅM 791:8 Rund spänne Cu-leg Vikingatid 
Liten, ornerad med en triangulär figur 






Med en layout av fyra medaljonger, 
var och en dekorerad med en djur-
figur, placerade runt en central romb. 
En av de första serieproducerade 
modellerna från tidig vikingatid 
ÅM 791:10 Bokbeslag 
 
Medeltid? Fragment 
ÅM 791:11 Doppsko Brons Medeltid? Till knivslida 
ÅM 791:12 Smälta Brons Odef Spännesfragment? 
  
Tabell 1. Vid metalldetektorkartering 2015 tillvaratagna föremål. 
 
Av dessa fynd hör bokbeslaget ÅM 791:10 och doppskon ÅM 791:11 inte till den förhistoriska, men 
sannolikt till den medeltida fasen av aktiviteter i området, och smälta ÅM 791:12 tillåter inte någon 
närmare datering. Den sistnämnda kom öster från fornlämningspolygonen, från ett (icke systematiskt 
genomsökt) område som generellt sätt karakteriseras av en hög koncentration av smältor samt fynd 
av bronsklipp/-bleck. Fyndet uppskattas därmed ev. funktionsindikerande (metallhantverksområde). I 
det här sammanhanget är det värt att notera en generell fyndtomhet mellan det här området och 
fornlämningspolygonen trots att just den delen av åkern blev systematiskt undersökt med 
metalldetektor såväl 2014 som 2015. 
De övriga tillvaratagna fynden hör till yngre järnåldern med en klar tyngdpunkt till vikingatiden (se 
också bilaga 2). De två islamiska mynt som hittades bestämdes av Gert Rispling från det Kungliga 
Myntkabinettet, Stockholm. Enligt honom (personlig kommunikation 15.12.2015) är ÅM 791:3 en 
dirhem, abbasid präglat ca 194-200 AH (810-816 AD) och ÅM 791:7 är en dirhem, abbbasid präglat av 
kalif al-Amin i Bagdad år 196 AH (811-812 AD). Tillsammans med dessa myntfynd måste även det lilla 
(orientaliska el. magyariska) hjärtformiga bältesbeslaget med växtmotiv ÅM 791:6 lyftas fram då 
dessa fynd tillsammans vittnar om kontakter mot de östliga områdena. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns en stor potential för mer järnåldersfynd i 
områdets omrörda lager, speciellt med tanken på att boplatslämningen inte är avgränsad och hela 
åkern är inte karterad. På överplöjda boplatser, eller andra lämningar på jordbruksmarker, bör 
metalldetektorkarteringen dessutom göras upprepat inom samma område för att på detta effektiva 
sätt ta vara på och säkra informationen om den matjordsbundna delen av fornlämningen och rädda 
arkeologiska metallföremålsfynd som oftast har en mycket hög kunskapspotential. De moderna 
jordbruksmaskinerna plöjer djup och föremål som ligger i ploglagren år efter år, utsätts inte bara för 
en påtaglig kemisk påverkan relaterat till uppluckringen av jorden och därmed till syretillförsel som 
får dem att korrodera, men också för mekanisk påverkan av jordbruksmaskiner som helt enkelt trasar 
sönder dem. Ett ploglager skyddar inte metallföremål. Det är mycket önskvärt att metalldetektor-




Provgropsgrävning genomfördes i syfte att dokumentera ett urval av det omrörda massmaterial som 
normalt vid undersökningar av de överplöjda boplatserna banas bort med maskin och/eller inte 
fångas in av metalldetektorkarteringen. Genomförning av det undersökningssteget möjliggjordes 
tack vare ett stort intresse från allmänheten för deltagande i grävningen. Projektet har från dess 
början haft en pedagogisk/förmedlande del och en av målsättningarna var att intresserade frivilliga 
skulle kunna ta del av en arkeologisk undersökning, samtidigt som risken för att förstöra känsliga 
lämningar skulle vara så låg som möjligt. Provgropsundersökning, där en kraftigt förstörd och omrörd 
kontext undersöktes manuellt, bedömdes särskilt lämplig för att uppnå detta mål. Det undersöktes 
totalt 53 stycken kvadratmeterstora provrutor. Huvuddelen av den undersökningen genomfördes 




Matjordsavbaning på det av provgropsgrävningen undersökta området syftade till att ta fram av 
plogen orörda nivåer och de arkeologiska anläggningarna på en större sammanhängande yta och 
därmed fånga in eventuella hus och/eller andra konstruktioner i sin helhet. Med hjälp av en 
grävmaskin med 2 m bred skopa öppnades upp en yta på 1065 m2. All jord som avlägsnades gicks 
över med metalldetektor. Arbetet genomfördes under fem arbetsdagar under perioden 26 juli – 3 
augusti. Grävmaskinen opererades av Isak Fyrvall i juli och av Robin Löfström i augusti; 
metalldetektorn av modellen Garett Euro Acer hanterades av Kim Ginman. Hela schaktet rensades 
manuellt med skärslev delvis parallellt, men huvudsakligen efter den maskinella avbaningen. Därefter 
dokumenterades alla anläggningsindikationer samt schaktet. Arbetet med de nämnda stegen inom 
den undersökningsfasen påbörjades den 29 juli och avslutades den 11 augusti. 
Anläggningsundersökning genomfördes med syftet att fastställa de arkeologiska anläggningarnas 
karaktär, frekvens samt relation till varandra. Alla, sammanlagt 288 stycken, under 282 anläggnings-
nummer registrerade anläggningsindikationer undersöktes, i de allra flesta fallen till hälften, men ett 
antal också i helhet, och alla 3D dokumenterades. Det samlades in 33 jordprover från 29 
anläggningar för analys av makrofossil. Anläggningsundersökning genomfördes den 12 augusti till 4 
september. Schaktet och provrutorna fylldes igen med hjälp av en grävmaskin den 5 september. 
 
 
Figur 5-6. Foto vänster: Jan-Henrik Fallgren (i förgrunden) och Kim Darmark i arbete med provgropsundersökning.  




Bearbetningen och tolkningen av materialet från de arkeologiska utgrävningarna har kompletterats 
med naturvetenskapliga analyser. Osteologiska analyser genomfördes av Ylva Bäckström. Analyser av 
makrofossil har genomförts av Jennie Andersson, GEARK, under handledning av Anneli Ekblom, 
Institutionen för Arkeologi och Antik Historia, Uppsala universitet. Vedartsanalys gjordes av Erik 
Danielsson, VEDLAB. Sammanlagt 22 14C-prover från undersökningarna 2016 analyserades av Göran 
Possnert vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala Universitet. Metallfynden från Sa 14.9 konserverades 




Figur 9-10. Anläggningsundersökning. 
 
Under hela fältfasen hade projektledaren ovärderlig hjälp av deltagande arkeologerna fil mag. Kim 
Darmark, fil dr. Jan-Henrik Fallgren och prof. emeritus Frands Herschend. Jag vill skicka ett stort tack 
till er! Kim Darmark tackas också för hans insats vid efterarbetsfasen samt för hans professionella och 
personliga stöd vid rapportskrivningsfasen. Projektet fick också ytterst värdefull hjälp av frivilliga från 
Åland, Finland, Sverige och Norge, som deltog vid utgrävningarna under en varierande tidsperiod. Ett 
varmt tack riktas till Michaela Dahl, Kim Ginman, Johan Granlund, Thomas Grönberg, Agneta Göstas, 
Linnea Hernqvist, Mona Karlsson, Peter Kollin, Anton Larsson, Jonas Lindvik, Kåre Lund, Inger 
Lundberg, Gabriella Nordlund, Markus Nyhlen, Jonathan Olsson, Hannele Parviala, Josefina 
Tiengtrong och Pasi Välkkynen. Vid avbaningsfasen medverkade grävmaskinisterna Isak Fyrvall och 
Robin Löfström som tackas för deras betydelsefulla insats. Flygfotograferingen av undersöknings-
området med hjälp av UAV (drönare) genomfördes av arkeologen fil dr. Daniel Löwenborg från Disir 
 
Figur 7-8. Foto vänster: Kim Darmark och Peter Kollin jobbar tillsammans med grävmaskinisten Isak Fyrvall med avbaning 
av matjorden; i bakgrunden detekterar Kim Ginman. Foto höger: det manuella rensningsarbetet i schaktets västra del. 
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Productions. Vid inmätningsarbetet fick projektet hjälp av Jan Sjölund från DEAB. Jag vill också tacka 
Ella Grüssner Cromwell-Morgan och Martin Cromwell-Morgan för möjligheten att äta brunch i 
Kvarnbo Gästhem – detta var en av de (av alla mycket uppskattade) höjdpunkterna i varje arbetsdag. 
Ett tack riktas också till Saltviks församling och Fornföreningen Fibula. Rasmus Olin tackas för 
konstruerandet av en översiktsfotoställning, Jonas Lindvik för bygget av sållställningarna samt 
infotavlan, och Jonathan Grönqvist för lånet av en GoPro kamera. Jag vill också tacka markägarna Frej 
och Sussi Bomansson för deras intresse och stöd för projektet. Jag vill även uttrycka min djupaste 
tacksamhet till Erik Lindholm från Fornföreningen Fibula som med sitt deltagande har varit en stor 
tillgång för projektet under dess hela historia. Sist, men inte minst, tack till alla, uppskattningsvis 




Intresset kring boplatslämningen Sa 14.9 i Kvarnbo har vuxit enormt då projektet ”The Hall at the 
Crossroads of Baltic Waterways” har uppmärksammat platsen. Det har visat sig att denna typ av mer 
frågeställningsinriktad arkeologi som drivs av projektet är mycket spännande för allmänheten. 
Projektet har också explicit haft en förmedlande aspekt och en målsättning att öka intresset samt 
förståelsen för den arkeologiska processen. Som resultat av en gedigen lokal samhällelig förankring 
av projektet, var många personer intresserade av att delta i utgrävningarna under ledning av 
professionella arkeologer. Men projektet fick hjälp av frivilliga inte bara från Åland, men också från 
fasta Finland, Sverige och även Norge. 
 
Projektblogg 
Sedan slutet av februari 2014 har projektledaren drivit en engelskspråkig blogg om projektet – 
http://kvarnbohall.wordpress.com/ – som startades med syftet att öppna upp det arbete som görs 
inom ramarna av projektet och redovisa forskning dels beträffande bebyggelseutvecklingen på Åland 
under järnålder generellt, dels relaterad till boplatslämningen Sa 14.9 i synnerhet. Information om 
projektet och resultaten har presenterats fortlöpande och illustrerats rikligt med bildmaterial och 
relevanta länkar. Speciellt fältarbetet på Sa 14.9 har uppmärksammats. Relaterat till i den här 
rapporten aktuella arbetet har projektledaren diskuterat såväl detekteringsinsatser där olika 
fyndkategorier (inklusive de moderna) har presenterats och fyndspridningen analyserats, samt 
presenterat varierande aspekter relaterade till de storskaliga arkeologiska utgrävningarna år 2016. 
Under utgrävningarna, då bloggen uppdaterades kontinuerligt och mycket flitigt, bidrog även de 
andra involverade arkeologerna och volontärerna med inlägg. 
 
Media 
Projektet om Ålands järnålder och fältarbetena i Kvarnbo har fått ett stort gensvar från media och 
sedan 2014 har allmänheten informerats om projektets gång. Ett flertal tidningsartiklar och 
reportage relaterade till undersökningarna 2016 har publicerats mest i de både lokala tidningarna 
och radio på Åland, men även regionalt i Finland.  
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Då projektet anhöll forskningsbidrag för att verkställa de storskaliga utgrävningarna under sommaren 
2016 lyftes det fram: ”Kan gräva vidare med stort bidrag”, Nya Åland 9/9/2015 och ”Hon kartlägger 
fylleslag på järnåldern i Kvarnbo”, Ålandstidningen 17/9/2015. Även resultaten från 
metalldetektorkarteringen 2015 uppmärksammades, såväl lokalt som regionalt. Först i ett reportage 
på Ålands Radio 11/2/2016 Arabiska mynt från 800-talet funna i Kvarnbo och Järnåldershallen 
övergavs för kristen kyrka, därefter i Helsingin Sanomat 12/2/2016 ”Ahvenanmaalta löytyi yli tuhat 
vuotta vanhoja arabialaisia kolikoita” och i Svenska Yle Nyheter 13/2/2016 ”Arabiska mynt från 800-
talet funna på Åland” samt i Ålandstidningens artikkel 13/2/2016 ”Mynt från 800-talet nya fynd i 
Kvarnbo”. I Nya Åland berättades det om detektorfynden tillsammans med lanseringen av en tillfällig, 
mest till skolorna riktad pedagogisk hemsida (www.kvarnbohall.ax, aktiv under 2016, numera 
arkiverad) ”Gräv ner dig i Kvarnbo med nya hemsidan” 18/2/2016. Denna hemsida 
uppmärksammades ytterligare av Nya Åland i artikeln ”Nu finns Kvarnbo hall på nätet” 9/3/2016 och 
av Ålandstidningen i artikeln ”Hövdingahallen på webben” 10/3/2016. Även Steel FM 
uppmärksammade projektet 10/3/2016 i samband med lanseringen av hemsidan och Ålands Radio 
gjorde två reportage i det sammanhanget: Järnåldersliv på ny hemsida  samt Kvarnbo hall 
levandegörs genom ny hemsida. Ålands Radio publicerade 14/4/2016 även nyheten om anhållet 
grävtillstånd Fortsatt utgrävning i Kvarnbo.  
Projektet fick besök av journalisterna också under sommarens utgrävningar, då just 
utgrävningsarbetet och -resultat redogjordes: ”Första spadtaget mot järnåldern”, Nya Åland 
13/7/2016, ”Nu grävs järnåldershall fram i Kvarnbo”, Ålandstidningen 18/7/2016, ”Glasfynd vittnar 
om långväga kontakter och status”, Nya Åland 28/7/2016, ”Hundratals spår efter järnålderns 
människor” 22/8/2016. Ålands Radio var också på plats och gjorde såväl mindre reportage som 
Glasfynd kan korrigera historien och Glasfynd som kan förändra historien 5/8/2016 samt 
Utgrävningar finansieras privat 24/8/2016, som ett längre reportage om utgrävningsresultat Det 
största inom åländsk arkeologi på decennier 24/8/2016. Utgrävningarna presenterades även i 
Svenska Yle Nyheter 6/8/2016 ”Glasfynd från yngre järnåldern på Åland” och i Kyrkpressen 1/9/2016 
”Från järnålders festhall till kyrka”. Den 5/8/2016 var projektledaren sommarpratare på Ålands Radio 
och stor del av programmet var dedikerat till undersökningarna vid Sa 14.9. Som kuriosa kan det 
nämnas att 25/8/2016 hade Nya Åland en helsidas korsord dedikerad till utgrävningarna i Kvarnbo. 
Direkt efter utgrävningarna, redan under septembermånaden presenterades de första resultaten för 
allmänheten och även detta uppmärksammades av den lokala median: ”Föreläsning om fynden i 
Kvarnbo”, Nya Åland 19/9/2016, samt i Ålands Radio 22/9/2016 och 23/9/2016 Kvarnbohallen 
beboddes av betydande person resp. Kvarnbohallen beboddes av en rik person. 
 
Visningar och föredrag 
Vid de arkeologiska förundersökningarna 2014 konstaterades att många enstaka personer hittar ut 
på Sa 14.9 under fältarbetet. Därför beslutades det att ställa upp en infotavla vid utgrävningsplatsen 
under 2016 så att besökare som kommer till lokalen alltid skulle, även då arkeologer inte var på plats, 
kunna få information om vad som händer på platsen och varför det grävs ute på fältet. För den tavlan 
författade projektledaren 7 stycken posters för att informera såväl om Åländsk yngre järnålder som 
om den här aktuella undersökningslokalen och om några av fynden (bilaga 4). Besökare hade också 
en möjlighet att lämna en hälsning till projektet via en gästbok som man hittade vid tavlan. Denna 
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infotavla blev också en naturlig plats för en stor 
mängd guidningar och föredrag som gjordes 
under undersökningarnas gång. Under de två 
månader som de arkeologiska utgrävningarna 
pågick på åkern norr om Saltviks kyrka besöktes 
platsen nästan dagligen, även då det ösregnade! 
Utöver en stor mängd ålänningar som hälsade 
på, fick vi besökare från hela Norden, från 
Estland och Ryssland, men också från Ungern, 
England, Tyskland och Belgien, och även från så 
pass långväga platser som Nya Zeeland och USA. 
Under den årliga vikingamarknaden organiserad 
av Fornföreningen Fibula 28 – 30 juli hölls 
presentationer om fältundersökningarna i 
Kvarnbo för större grupper under förutbestämda 
och på marknaden utannonserade tiderna. Men 
även de på marknaden deltagande ”vikingarna” 
fick möjlighet att höra om undersökningarna, då 
det hölls en längre kvällsföreläsning riktad just 
till dem. Den 20 augusti då undersökningarnas 
storsponsor Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 
firade sin 150-årsdag med ett gästabud i 
Vikingabyn i Kvarnbo höll projektledaren tre 
olika presentationer på festplatsen och de vid 
utgrävningarna deltagande arkeologerna Kim 
Darmark, Jan-Henrik Fallgren och Frands 
Herschend presenterade undersökningarna ute 
på undersökningslokalen. Detta var en synnerligt 
intensiv, men också en mycket rolig dag där vi 
fick prata om Kvarnbo och arkeologi fyra timmar 
i streck till en mycket stor mängd av glada och 
intresserade ålänningar. 
  
Figur 12. Projektledaren håller en kvällsföreläsning för 
några av de i den årliga vikingamarknaden deltagande 
“vikingarna” den 29 juli. Foto: Peter Kollin. 
Figur 11. Infotavlan vid utgrävningsplatsen blev en naturlig 





De arkeologiska spåren av boplatsen Sa 14.9 ligger på en åker som har odlats i hundratals år och hör 
därmed till den fornlämningskategori som kallas för överplöjd boplats.  Detta innebär inte bara att 
fornlämningen är helt täckt av matjord utan även att fyndmaterialet är mycket omrört och både fynd 
och kontexter är förstört till det djup som plogbladet når. Ett sådant ploglager räknas ofta inte som 
fornlämning eftersom man inte kan knyta de tillvaratagna fynden till en specifik kontext samt att 
inslaget av icke diagnostiska och recenta fynd ofta kan vara mycket högt, det är alltså ett blandat 
fyndsammanhang, vilket försämrar källvärdet. Det är också därför en fortsatt plöjning på överplöjda 
boplatser är tillåten, då den del av fornlämningen som det påverkade topplagret utgör räknas att 
vara förstörd. Däremot kan det under ploglagret påträffas rester av konstruktioner – anläggningar – 
som innehar ett vetenskapligt och/eller antikvariskt värde. Det råder konsensus om att ploglager 
utgör en kraftigt förstörd och omrörd kontext och arkeologisk praxis idag är att avlägsna merparten 
av ploglagret för att nå ner till anläggningsnivåer utan att det undersöks i nämnvärd grad. Samtidigt 
är matjorden geografiskt en del av fornlämningen och kan, så som gång efter gång har påvisats med 
hjälp av metalldetektorkarteringar (Martens & Ravn 2016, Sarnäs 2008), innehålla en stor kunskaps-
potential i form av, bland annat, metallfynd. Därmed kan även det omrörda fyndmaterialet vara av 
intresse då flera diagnostiska fynd av stort tolkningsvärde för platsen på generell nivå kan knytas till 
området, trots att de saknar en mer specifik kontext. Utifrån ställningstagandet att ploglagret, 
inkluderande fynd som har flyttats från sitt ursprungliga läge, är en del av fornlämningen och med 
syfte att dokumentera ett urval av det omrörda massmaterial som normalt vid undersökningar av de 
överplöjda boplatserna banas bort med maskin och/eller inte fångas in med metalldetektor, 
beslutades det att systematiskt undersöka ploglagret. Detta gjordes i form av en provgropsunder-
sökning före avlägsnandet den omrörda kontexten för att undersöka de underliggande och i sitt 
ursprungsläge bevarade arkeologiska anläggningarna och strukturerna. Provgropsundersökningen i 
matgjorden innebar också potential för tillvaratagandet av diagnostiska förhistoriska fynd i andra 
material än metall, som skulle kunna bidra med en kvalitativ information om lokalen som helhet. 
De arkeologiska förundersökningarna år 2014 visade att det inom, men också runt den registrerade 
fornlämningspolygonen för Sa 14.9 fanns bevarade, dock, av plöjningen skadade boplatslämningar 
från yngre järnåldern. De framdetekterade metallföremålen vittnade om en högstatusmiljö. 
Boplatsens exakta avgränsning blev inte fastställd. Det framhölls dock redan efter de arkeologiska 
förundersökningarna att stormannagården Sa 14.9 bör sättas i samband med de mycket närliggande 
kulturlagren från yngre järnåldern, registrerade som fornlämningar Sa 22.3 och Sa 14.8 (vilka med 
stor sannolikhet är också sammanhängande, se fig. 1) därmed bildandes ett vidsträckt boplats-
komplex (Ilves 2015: 36). Den hypotesen är dessvärre fortfarande obevisad och boplatsen Sa 14.9 
inte avgränsad, då projektet ej erhöll tillstånd för föreslagna prospekteringsinsatser som en del av de 
arkeologiska utgrävningarna 2016. De aktuella undersökningarna fokuserade på det topografiskt 
högsta området på fältet med det stora långhuset utpekat av det infraröda fotot. Utöver 
vetenskapliga skäl blev antikvariska aspekter avgörande vid val av fokusområdet för utgrävningarna: 
syftet var att tillvarata den information som finns kvar beträffande de av plöjningen skadade 
bebyggelselämningarna, då detta bedömdes att vara akut. Undersökningar arbetade utifrån 
hypotesen att det har funnits en hall på platsen och hade en avsikt att ta fram byggnadens 





Målsättningen för arbetet 2016 blev att skapa ett underlag som är tillräcklig för vetenskaplig 
bearbetning av lokalen som sådan samtidigt som den arkeologiska informationen från de viktiga 
delarna av lokalen antikvariskt kan säkerställas från den fortsatta markanvändningen. De 
arkeologiska undersökningarna eftersträvade: 
 att dokumentera ett urval av det omrörda massmaterial som normalt vid undersökningar av 
de överplöjda boplatserna banas bort med maskin och/eller inte fångas in vid 
metalldetektorkartering 
 med hjälp av fornfynd från ploglagret förtydliga lokalens karaktär och ålder 
 att tolka och förstå den del av fornlämningen som utgörs av matjorden för att kunna sätta 
resultaten i relation till de övriga lämningarna på platsen 
 att ta fram av plogen orörda nivåer och de arkeologiska anläggningarna på en större 
sammanhängande yta och därmed fånga in eventuella hus och/eller andra strukturer och 
konstruktioner i sin helhet 
 att ta fram och dokumentera den på det infraröda flygfotografiet synliga byggnadens 
planlösning i den mån den är bevarad 
 att fastställa de arkeologiska anläggningarnas karaktär, frekvens samt relation till varandra 
 att ta reda på om det finns mycket fyndmaterial i orörda kontexter och vilken typ av 
fyndmaterial det rör sig om 
 ta naturvetenskapliga prover för en närmare datering och funktionsbestämning 
 
Metod och genomförande 
 
De arkeologiska undersökningarna implementerades i tre successiva steg från provgropsgrävning till 
avbaning med tillhörande ytrensning och anläggningsundersökning. Digital fotogrammetri var den 
primära metoden för att dokumentera såväl schaktet som anläggningarna (se också Ilves 2017b). 
Fotogrammetri är en metod att göra mätningar i ett fotografi vilket innebär en analys av fotografier 
med fotogrammetriska programvaror för att fastställa rumsliga förhållanden; för 3D-mätningarna 
ingår skapandet av en 3D-modell från bilderna. För utgrävningsdokumentationen går metoden rent 
praktiskt ut på att först sätta ut och mäta in ett antal referenspunkter runt det aktuella 
området/objektet och därefter fotografera det aktuella området/objektet ur olika vinklar så att 
bilderna överlappar varandra (minst 60 %) och att referenspunkterna syns på fotona, sedan sätta 
samman bilderna i ett datorprogram och skapa en 3D-bild av det fotade, samt georeferera modellen i 
programmet utifrån de inmätta referenspunkterna. 
Metoden är enkel och snabb, den kräver tillgång till en digital kamera, (kraftfull) dator och mjukvara 
(samt mätningsinstrument för inmätning av referenspunkter). Den skapade 3D-modellen är vänd- 
och vridbar, och användbar för såväl arkeologiska analyser/tolkningar som visualisering av resultat; 
en enorm fördel med metoden är möjligheten att återvända till den tredimensionellt återskapade 
utgrävningen efter det genomförda fältarbetet utan de tolkningsfilter som oundvikligen skapas vid 
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den traditionella handritningen/inmätningen. Men 3D-modellerna kan med fördel användas som 
underlag för den tvådimensionella digitaliseringen av insamlat data för skapandet av sedvanliga plan- 
och profilritningar, vilket också utgjorde underlag för den digitala bearbetningen av utgrävningsdata 
från Sa 14.9. Till fotogrammetrisk dokumentation i Kvarnbo användes en 14.2 megapixel Nikon 
D3100 digitalkamera. Fotona processades i Agisoft PhotoScan Professional och digitalisering 
genomfördes i ArcGIS 10.2. 
 
Provgropsgrävning 
Det inledande skedet av undersökningen 
karakteriserades av systematisk sampling av 
matjorden i anknytning till den förmodade 
hallbyggnaden. Initialt handgrävdes 1 x 1 m stora 
rutor på jämna koordinater var tionde meter, 
vilket efterhand förtätades till att omfatta en 
provruta var femte meter (se också IK 690:1). 
Därmed har 4 % av matjorden runt den på det 
infraröda flygfotografiet synliga byggnaden 
undersökts. Rutorna grävdes i skikt om 20 cm. Då 
ploglagret hade ett varierande djup på 20 till 45 
cm betyder det att varje ruta fick minst ett skikt 
(skikt 1) om 20 cm undersökt, men omfattningen 
av skikt 2 och, vid enstaka fall, av skikt 3 
varierade kraftigt. Samtliga fynd, inkluderat 
uppenbart recent material dokumenterades i 
dessa enheter (bilaga 5). Fynd av tydligt modern 
karaktär gallrades i efterhand varvid man 
utövade extra mycket försiktighet, speciellt 
beträffande glasfynd. All jord i rutorna vatten-
sållades genom såll med 4 mm maskstorlek. 
Rutorna grävdes ner till anläggningsnivå, alltså 
där steril undergrund började dominera rutans 
botten, och alla provrutorna fotodokumente-
rades därefter individuellt (se också bilaga 5). 
Påträffade förmodade anläggningar grävdes ej 
igenom i detta skede, utan undersökningen 
syftade till att kvantifiera just ploglagrets 
innehåll av fynd, såväl förhistoriska som recenta, 
samt sten, bränd och obränd. All sten insamlades 
skiktvis, genomgicks av Kim Darmark, som därvid 
gjorde bedömningen huruvida stenen var 
eldpåverkad eller ej. Stenen vägdes i sina 
underkategorier (se också bilaga 5), samt 
fotograferades som kollage. 
Figur 13. Förproducerad blankett för dokumentation av 
provrutor under fältarbetet. 
Figur 14. GoPro-foto från fältdokumentation av material 
från en provruta. 
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Provgroparna och fyndmaterial från dessa dokumenterades på förproducerade blanketter (fig. 13) 
redan under utgrävningarna av såväl de professionella arkeologerna som de deltagande frivilliga. 
Arbetet med provgropsdokumentationen innebar fyndtvätt, kategorisering, räkning och vägning av 
fynden samt införing av data på blanketten (fig. 14). I princip dokumenterade den som grävde rutan 
alla sina undersökningsenheter själv, men de frivilliga deltagarnas dokumentationsarbete 
kontrollerades alltid av en professionell arkeolog. 
Totalt grävdes 53 rutor över området. 49 stycken undersöktes centrerat kring den förmodade 
hallbyggnaden. Utöver dessa undersöktes fyra så kallade referensrutor, en i varje väderstreck och 
perifert belägna i förhållande till det centrala undersökningsområdet. Samtliga rutor var fyndförande 
i högre eller lägre grad. Provgropsgrävningen berörde inte förundersökningsschakten från 2014. 
 
Avbaning 
Avbaningen på det av provgropsgrävningen undersökta området (se också IK 690:1) genomfördes i 
remsor om en skopbredd, ca 2 meter, alltid från norr till syd, och schaktet öppnades upp i riktning 
från väst till öst. Totalt avbanades 25 stycken sådana remsor, som lades sålunda, att den förmodade 
hallbyggnaden täcktes in med ca fem meters marginal i alla riktningar. Detta resulterade i ett 52 
meter långt och maximalt 26,5 meter brett (1065 m2) linsformat schakt. All jord som avlägsnades, 
lades upp på sidan av schaktet och slätades ut med skopan till att bilda ett ca 30 cm tjockt täcke, som 
gicks över med metalldetektor. Fynd som framkom vid denna insats dokumenterades per remsa (1-
25), varvid en grov fyndspridning erhålls. Endast de fynd som bedömdes diagnostiska för förståelsen 
av området, främst under järnåldern, tillvaratogs. Därefter samlades den avbanade och med 
detektorn genomsökta jorden med hjälp av grävmaskin till högar. 
Avbaningen genomfördes med osedvanlig varsamhet i 
det att vi eftersträvade lämnande av en buffertzon om 
ett par centimeter över antagen anläggningsnivå. 
Orsaken var att 2014 års provundersökning antytt att 
anläggningarna i området störts kraftigt av 
plogningsverksamhet och därmed var mycket grunda. 
Risken fanns, att en avbaning som siktade på att gå ner 
5-10 cm i undergrunden även skulle skada 
anläggningsresterna, särskilt i de högre belägna, mer 
utsatta delarna av lokalen. Denna del av lokalen 
kännetecknades också av ett större innehåll av sten, 
vilket även det försvårar avbaning och riskerar att skada 
anläggningar, då stenarna lätt dras bort av skopan. 
Ambitionen att lämna en buffertzon underlättades av de 
sedan tidigare grävda provrutorna, som gav gott 
riktmärke för avbaningen (fig. 15).  Denna strategi fick till 
följd att avbaningen tvunget måste efterföljas av en 
omfattande insats med manuell rensning av hela 
schaktet, något som upptog merparten av veckor 31 och 
32. 
Figur 15. De sedan tidigare grävda provrutorna 
gav gott riktmärke för avbaningen. 
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Avbaning och rensning klargjorde, att stora delar av ytan täcks av anläggningsindikationer (se också 
IK 690:2). Totalt definierades 246 anläggningar efter denna fas, vilket ger 0,23 anläggningar per 
kvadratmeter, vilket ses som förhållandevis anläggningsintensivt. Relativt anläggningsfattiga delar 
förekommer i schaktets nordvästligaste del och i den allra östligaste. Det är dock tydligt, att schaktet 
inte har avgränsat anläggningsförekomsten i någon riktning, utan fornlämningen kan antas fortsätta 
utanför det grävda schaktets begränsningar. Insatsen visade också, att underlaget i området är 
väldigt heterogent. På en övergripande nivå kan schaktet indelas i ett område kännetecknat av en fin 
ljus silt, relativt stenfri, som, varvat med lera, förekommer i schaktets västra och södra delar, och en 
stenig, grusig morän, som förekommer norr och öster om silten. Ett parti berg i dagen med NV–SÖ 
orientering framkom i schaktets västra del. Den avbanade ytan inkluderade schaktet från 2014. 
Istället för att mäta in varje anläggningsindikation var för sig, som skulle ha varit ett givet steg med 
konventionell fältmetodik, förbereddes undersökningsområdet i Kvarnbo efter avbaningen och den 
heltäckande manuella ytrensningen för en fotogrammetrisk dokumentation. Detta arbete innebar 
utmarkering och inmätning av 9 referenspunkter runt och 200 jämnt utspridda referenspunkter inom 
den avbanade ytan. Undersökningsområdet flygfotograferades med drönare, varvid det togs 119 
högupplösta fotografier. Syftet med den fotograferingen var först och främst att skapa en fotografisk 
översiktsplan (fig. 16) som skulle fungera som underlag inför anläggningsundersökningarna. Därmed 
bearbetades de vanliga stillbilderna redan under samma dag, en 3D-modell skapades för att senare 
användas som stöd för den tvådimensionella digitaliseringen av insamlat data, dvs. för planritningen, 
och ett par storskaliga ortofoton över undersökningsområdet trycktes upp. Alla anläggnings-
indikationer utmarkerades manuellt på ortofoton som därefter fungerade såväl som hjälpmedel vid 
anläggningsundersökningen som visualiseringsmedel vid det mycket aktiva förmedlingsarbete som 
gjordes i samband med utgrävningarna. 
 
 
Figur 16. En fotografisk översiktsplan över undersökningsområdet av Daniel Löwenborg. 
25 
 
För att vid ett senare skede skapa en digital planritning över de framrensade anläggningarna 
kompletterades 3D-modellen producerad från drönarbilderna även med modeller genererade utifrån 
bilder tagna från marken. Den avbanade ytan fotograferades i 12 delområden, med omkring 300 
stillbilder för varje område samt ett överlapp mellan områdena, och de 12 modellerna geo-
refererades utifrån fasta referenspunkter utspridda inom schaktet. Dessa modeller fungerar separat, 
kan slås ihop till ett, och kan också läggas som lager på modellen skapad från drönarbilderna. 
Därmed hade vi egentligen dokumenterat den avbanade ytan i plan två gånger. Att skapa 3D-
modeller över undersökningsområdet även från stillbilderna tagna från marken fungerade som en 
extra säkerhet för att garantera hög kvalité på underlaget som används för den tvådimensionella 
digitaliseringen. Men en senare komplettering av den redan skapade planmodellen blev ytterst 
aktuell när nya anläggningsindikationer (42 stycken) framkom vid noggrannare rensning och 
undersökning av den avbanade ytan i samband med anläggningsgrävning. 
 
Anläggningsgrävning 
Alla, sammanlagt 288 stycken, under 282 
anläggningsnummer registrerade anläggningar 
och indikationer på anläggningar undersöktes i 
Kvarnbo, i de allra flesta fallen till hälften, men 
ett stort antal också i sin helhet, och alla 3D 
dokumenterades. Den avbanade ytan 
inkluderade förundersökningsschaktet från 
2014, men anläggningarna från dessa under-
sökningar är inte inräknade i statistiken över 
resultaten från 2016, dock anges de på plan-
kartorna. Anläggningar dokumenterades först 
genom dels fotogrammetri över delområden i 
plan (se ovan), dels genom individuell 
fotografering i plan (fig. 17; se också bilaga 6). 
Anläggningarna snittades därefter på längden, 
varvid anläggningsfyllning i ena halvan gröptes 
ur och sållades genom såll med 4 mm 
maskstorlek. Alla fynd tillvaratogs. Efter att 
anläggningsfyllningen utgrävts kontextuellt 
handgrävdes ett profildike genom anläggningen 
med marginal mot såväl sidorna som på djupet 
(fig. 18) för att dels tydliggöra nedgrävnings-
form/dimensioner, dels säkerställa att mörk-
färgningarna inte endast var del av större 
nedgrävningar fyllda med ljusare ”naturlig” 
fyllning (primärfyllning). Alla sektionerna 
dokumenterades fotogrammetriskt. 
Traditionellt dokumenteras anläggningsprofiler 
genom en handritning som vid ett senare skede 
Figur 17-19. Från uppifrån ner: anläggning 043 i plan, i 
profil och färdigundersökt. 
26 
 
digitaliseras. Men georektifierade fotografier och 3D-modeller kan användas även vid dokumentation 
av vertikala ytor och digitala ritningar kan skapas utifrån dessa. Principen är exakt samma som vid en 
fotogrammetrisk dokumentation av horisontella ytor. Vid anläggningsdokumentationen i Kvarnbo 
genomfördes fotograferingen för 3D-modellerna över anläggningar i mindre delområden, dvs. de 
undersökta anläggningarna fotades inte en för en utan gruppvis inom samma schaktområde. På 
detta, ytterst tidseffektiva sätt behövde vi inte lägga ut och mäta in separata referenspunkter för 
varje anläggning, men kunde georeferera modellerna över anläggningsprofilerna utifrån de redan 
befintliga referenspunkterna inom den avbanade ytan. Minst tre referenspunkter bedömdes 
tillräckliga för rektifiering och det fungerade bra. Rent praktiskt innebar detta att de närliggande 
anläggningarna i en och samma del av schaktet undersöktes samtidigt. Inte minst var detta viktigt för 
att de framtagna anläggningsprofilerna inte skulle behöva stå allt för länge innan de 
dokumenterades. Att hålla ytorna rena för dokumentationen är en av de viktigaste grundprinciper för 
utgrävningsarbete oavsett dokumentationsmetoden, men jämfört med konventionella utgrävningar 
fokuserade vi i Kvarnbo, metodiskt sett, väldigt mycket på rensning och underhåll av ytorna eftersom 
noggrann upprensning är oumbärlig inför fotograferingen för 3D-modeller. Alla modellerna 
genererades (med låg kvalitet) redan under samma dag då fotograferingen genomfördes, oftast ute 
på fält och innan eventuell fortsatt anläggningsundersökning (fig. 19), för att säkerställa att ingenting 
har gått fel eller förlorats vid den digitala dokumentationen. Det är dock viktigt att poängtera att 
samtliga undersökta anläggningar beskrevs i text för att garantera dokumentationen. Dessutom 
genomfördes det en successiv digital dokumentation av utgrävningsförloppet för flera större 
anläggningar, främst stenfodrade stolphål. En sådan strategi vid det arkeologiska utgrävningsarbetet 
kan ytterligare förbättra chanser på att fånga in detaljerad information om det arkeologiska 
materialet samt återuppleva utgrävningsprocessen. 
Ur varje anläggning togs ett litet jordprov efter dokumentationen. Det samlades in 33 jordprover från 
29 anläggningar för analys av makrofossil. Alla till hälften undersökta anläggningarna kontrollerades 
också med metalldetektor för eventuella metallföremålsfynd i den icke undersökta halvan. 
Fältarbetet avslutades med att samtliga provrutor och avbanade ytor lades igen. 
 
Fältdagboken – en sammanfattning 
 
Förberedelserna ute på undersökningslokalen för de arkeologiska utgrävningarna började redan 
onsdagen den 6 juli när kontorsmodulen fraktades till platsen. Fredagen den 8 juli kördes 
grävutrustningen ut och redan då hittade en grupp av finska turister ut till undersökningslokalen och 
fick då också en guidning. Söndagen den 10 juli mättes det in och markerades ut koordinater på 
fältet. Först lades det ut punkter var 20 m nästan över hela åkern. Därefter tätades fokusområdet för 
utgrävningarna med markeringar var 10 m. Koordinatpunkterna markerades ut med hjälp av 80 cm 
långa pinnar av 6 mm tjockt armeringsjärn som fick en liten gul flagga med koordinatinformation på 
toppen. Den förmodade hallbyggnadens läge markerades också ut med flaggade armeringsjärns-
pinnar utifrån shapefilen av de på det infraröda flygfotografiet synliga och rektifierade långhusets 
konturer. Sållstationer med plats för fyra sållare uppkonstruerades på fältets södra kant och en 
översiktsfotoställning för en GoPro kamera restes på åkern. 
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Under den första undersökningsveckan (vecka 28) med strålande sommarväder var endast de 
professionella arkeologerna ute på fält för att säkerställa rutinerna med arbetet. Måndagen den 11 
juli börjades med etablering av praktiska åtaganden, främst vattentillförsel från Saltviks kyrka till 
sållstationerna, samt diskussioner kring frågor rörande dokumentationen av provgropar. Men vi hann 
också påbörja själva grävningen. Redan under den andra grävningsdagen hittades det ett fragment av 
förhistoriskt glas i ruta X350/Y720: en inåtböjd kant från en tumlare från merovingertid. Detta blev 
inte den enda biten av en förhistorisk bägare under den första veckan, även från ruta X340/Y720 kom 
det en diagnostisk, tunn skärva med en svag vulst. Fynd av förhistoriska glasbägare redan i detta 
skede av undersökningar var mycket glädjande för just den fyndkategorin är den mest karakteristiska 
antydande en hallfunktion. 
 
 
Figur 20. Provgropsundersökningen. Drönarfoto: Tom Wiklund. 
 
Från och med den andra undersökningsveckan (vecka 29) välkomnade projektet de frivilliga 
deltagare som i allra först fick en introduktion till Åländsk järnålder och projektet samt praktisk 
vägledning beträffande utgrävningsarbetet. Därefter rullade arbetet på i det heta sommarvädret (fig. 
20). Utöver fynd av ben, såväl brända som obrända samt bränd lera, hittade man också 
järnålderskeramik samt glaspärlor i varierande form och utformning; en grön glasskärva med 
utsmyckningstråd på, dvs. ett diagnostiskt fragment av en snabelbägare, från ruta X350/Y715, samt 
en vit vikingatida pärla med växlande åsar och dalar, en så kallad melonpärla från ruta 345/735 var 
två av de roligaste fynden från andra undersökningsveckan. Undersökningarnas fokusområde 
förtätades till att omfatta en provruta var femte meter och i grävningsstrategin såg man till att 
provrutorna i en och samma del av fokusområdet undersöktes samtidigt för att underlätta 
inledandet av avbaningsfasen. 
Under den tredje arbetsveckan (vecka 30), då vi fortsättningsvis hade soligt väder, fortsatte 
provgropsundersökningen där veckans fynd blev ett förgyllt, ornerat remändebeslag från 
merovingertid från ruta X360/Y735. Vi påbörjade också avbaningen och detekteringen av jordmassor 
som resulterade från detta arbete. Avbaning, där grävmaskinisten jobbade tillsammans med ett par 
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bestående av en arkeolog och en frivillig, samt metalldetektoristen, genomfördes under 3 dagar (26-
28 juli) och började från västra sidan av fokusområdet. 14 remsor blev avbanade under vecka 30. Det 
mest intressanta fyndet från den fasen kom direkt från remsa 1, från schaktets nordvästra hörn: en 
kubo-oktahedrisk, 14-sidig vikt med punsade symboler hörande till vikingatiden. En förgylld liten ögla 
från remsa 8 uppmärksammades också redan vid fyndtillfället då det spekulerades (och senare visade 
sig) att vara ett örhänge. Även anläggningsindikationer uppenbarade sig från och med den första 
remsan trots att just den första av de registrerade anläggningarna misstänktes redan från början att 
vara rester efter ett relativt recent täckdike. Alla provrutorna på fokusområdet blev färdigundersökta 
under veckan. På fredagen den 29 juli påbörjades den manuella rensningen av schaktet. 
 
 
Under fjärde undersökningsveckan, den första veckan i augusti (vecka 31) slutfördes avbaningen (2 
och 3 augusti), och därefter karakteriserades undersökningsarbetet upp till den 10 augusti av den 
manuella framrensningen av den avbanade ytan (fig. 21). Detta arbete var mycket enformigt och 
betungande. Vi arbetade från schaktets västra del mot den östra, och rörde oss i linje tillsammans 
från schaktets södra kant mot den norra i ca 1 m breda remsor per person. Rensningsarbetet var 
lättare vid schaktets södra kant där underlaget var en fin ljus silt, relativt stenfri, varvat med lera, 
men mycket svårare i de övriga och mycket mera omfattande delar av den avbanade ytan med 
stenig, grusig morän som undergrund. Tillsammans med det framskridande rensningsarbetet 
ändrade vädret ganska så abrupt sin karaktär till molnigt och svalt. Detta var dock fördelaktigt till en 
fotogrammetrisk dokumentation av schaktet. I takt med rensningsarbetets fortskridande 
utplacerades det numrerade referenspunkter med jämna mellanrum på schaktets botten (fig. 22) och 
den markbaserade fotograferingen för digital fotogrammetri gjordes i delområden. 
Schaktet konstaterades vara täckt med NNS-SSV riktade plogspår, men också med en mängd av 
potentiella arkeologiska anläggningar. Alla anläggningsindikationerna markerades ut med en gul 
pinne på anläggningens västra kant (se också fig. 22) vid rensningsarbete. Trots många försök till att 
se mönster bland anläggningarna under hela rensningsarbetes gång fick vi konstatera att detta inte 
går. Och den på det infraröda flygfotografiet synliga byggnadens konturer lyste med sin frånvaro. Det 
spekulerades att spår efter de yngsta faserna av det förhistoriska boplatsanvändandet är bortplöjda. 
Vid det manuella rensningsarbetet hittade man en halv vikingatida mosaikpärla från remsa 18 som 
tillsammans med ett vikingatida likarmade spännesfragment, upphittat med metalldetektorn vid 
södra kanten av, men utanför den avbanade ytan, blev ytrensningsfasens mest noterbara fynd. 
 
Figur 21-22. Foto vänster: den manuella framrensningen av den avbanade ytan. Foto höger: en del av den framrensade 




Rensningsarbetet blev klart den 10 augusti. Då öppnades det de såkallade referensrutorna perifert till 
fokusområdet. Personalstyrkan grupperades till en gemensam undersökning av dessa rutor medan 
projektledaren tillsammans med arkeologen Kim Darmark började numrera och fotografera de 
framrensade anläggningsindikationerna. Den 11 augusti dokumenterades schaktet med hjälp av 
drönare. Vi hann precis, då kort efter Daniel Löwenborg blev klar med flygfotograferingen började 
det regna. Den dagens fältarbete avslutades tidigt på grund av vädret. 
 
Den 12 augusti började vi med anläggningsundersökningarna. Detta till sin karaktär något mer 
komplicerade arbetet fortsatte med hjälp av ett med provgrops- och avbaningsfaser jämfört mindre 
antal av deltagande volontärer. Arbetet fortskred generellt sett från schaktets västra del till dess 
östra, och färgade undersökningarna tillsammans med ett dystert väder till fältarbetets slut. En stor 
mängd presenning användes för att skydda delar av undersökningsområdet från regn och ibland fick 
vi byta området vi jobbade på mot högre belägna delarna av schaktet där vattnet inte ansamlades i 
anläggningarna på samma sätt som på de lägre belägna delarna och därmed inte påverkade 
undersökningen i lika hög grad (fig. 23-24). För att möjliggöra en effektiv fotogrammetrisk 
dokumentation som genomfördes fortlöpande och där det tråkiga vädret var en fördel, undersöktes 
de närliggande anläggningarna i en och samma del av schaktet i största möjliga mån samtidigt. Flera 
nya anläggningsindikationer dokumenterades vid undersökningarna, men en del konstaterades också 
att vara rester efter plogspår och svackor fyllda med plogjord. Vi var mycket restriktiva när det kom 
till att kalla något för en arkeologiskt relevant anläggning. I princip utgick alla anläggningsindikationer 
som var grundare än 10 cm om de inte tydligt visade spår efter såväl primär- som sekundärfyll. Det 
blev väldigt många anläggningar som utgick speciellt i schaktets centrala delar. Samtidigt blev det 
glädjande att konstatera en hel del stora och ordentliga stolphål med mycket osteologiskt 
fyndmaterial. Ett antal massiva stenskodda stolphål vid schaktets norra kant blev vid undersökningen 
identifierade som tillhörande ett och samma hus i nordsydlig riktning, som fortsätter utanför 
schaktet. Två stolphål hörande till husets södra gavel hade tydligt deponerade ben i botten. Vid 
anläggningsundersökningarna noterades en märklig brist på eldstäder inom den avbanade ytan. 
Den 5 september fylldes schaktet och provgroparna av Robin Löfström. Sållstationerna och infotavlan 
monterades ner och utgrävningsplatsen avetablerades. 
  
 
Figur 23-24. Anläggningsundersökning karakteriserades bland annat av en flitig användning av presenning och plast för 





Resultatet från utgrävningarna visar på förekomst av boplatsfynd och -lämningar från yngre 
järnåldern (550-1050 AD). De förhistoriska spåren har påverkats hårt av odling och majoriteten av de 
bevarade arkeologiska anläggningarna tillhör merovingertid, medan de vikingatida anläggningarna är 
i stort sett bortplöjda på det undersökta området. Föremålstyperna indikerar gängse vardagliga 
sysslor, men också rituella inslag antydande hallfunktion, samt handelsaktiviteter. Boplatsen anses 
representera en högstatusmiljö, en stormannagård med centralortsfunktion. Fynden sträcker sig åt 
alla håll från den tidigare registrerade fornlämningspolygonen och anläggningstäta boplats- och 
aktivitetsytor sträcker sig bortom det år 2016 undersökta området. Det finns belägg på att åkerns 




Under provgropsgrävningen undersöktes totalt 53 stycken kvadratmeterstora provrutor: 49 rutor i 
anknytning till den förmodade hallbyggnaden och fyra rutor, en i varje väderstreck, perifert belägna i 
förhållande till det centrala undersökningsområdet (fig. 25, se också IK 690:1). 
 
 
Figur 25. Plan över provrutor i förhållande till de på det infraröda flygfotot synliga byggnadens konturer (streckad linje) 
och den efter provgropsundersökningen avbanade ytan (vit linje). Infälld bild visar de perifert belägna provgroparna, 




Samtliga provgropar var fyndförande i högre eller lägre grad (bilaga 5). Från provrutorna i det 
centrala undersökningsområdet dokumenterades det drygt 3,2 kg fynd: det ganska starkt 
fragmenterade benmaterialet utgjorde sammanlagt 1,1 kg (varav 165 gr bränt), bränd lera 975 gr, 
järnålderskeramik 120 gr och diverse fynd av glas, glaspärlor, stenredskap, slagg och flinta hade den 
sammanlagda vikten på 257 gr; recent och icke tillvarataget material i form av främst järn och 
keramik utgjorde 706 gr (fig. 26-27). Av dessa fynd kom lite över 2 kg från skikt 1 som bestod av 20 
första/översta centimetrarna i ploglagret. Benmaterialet i skikt 1 utgjorde sammanlagt 620 gr (varav 
104 gr bränt), bränd lera 669 gr, järnålderskeramik 59 gr och diverse fynd av glas, glaspärlor, 
stenredskap, slagg och flinta hade den sammanlagda vikten på 198 gr; recent material i form av 
främst järn och keramik utgjorde 462 gr. 
 
Figur 26-27. Foto vänster: urval av recent och icke tillvarataget järnmaterial från ploglager. Foto höger: urval av recent 
och icke tillvarataget keramikmaterial från ploglager.  
 
Från de fyra provrutorna placerade perifert i förhållande till det centrala undersökningsområdet 
dokumenterades det drygt 1,4 kg fynd: benmaterialet utgjorde sammanlagt 824 gr (varav 79 gr 
bränt), bränd lera 262 gr, järnålderskeramik 113 gr och diverse fynd av glas, glaspärlor, slagg och 
flinta hade den sammanlagda vikten på 15 gr; recent och icke tillvarataget material i form av främst 
järn och keramik utgjorde 170 gr. Av dessa fynd kom dock merparten från ett enda provruta, den 
sydligaste på undersökningsområdet – från ruta X300/Y750 där det dokumenterades lite över 1 kg 
fynd: benmaterialet utgjorde sammanlagt 802 gr (varav 74 gr bränt), bränd lera 82 gr, 
järnålderskeramik 112 gr och diverse fynd av glas, slagg och flinta hade den sammanlagda vikten på 8 
gr; recent material i form av järn och keramik 21 gr. Detta betyder att när det gäller t.ex. det 
sammanlagda benmaterialet från provgropsundersökningen så står denna ruta ensam för hela 73 %. I 
den aktuella rutan dokumenterades också hur benmaterialet ökade markant med det ökade djupet i 
gropen. Medans det i skikt 1 (20 cm) dokumenterades 98,3 gr ben (varav 9,1 gr bränt), kom det från 
det lika tjocka skikt 2 sammanlagt 199,15 gr ben (varav 14,35 gr bränt). I det understa skikt 3, som 
endast grävdes till ett djup om mellan 5-10 cm i och med att kulturlager påträffades, kom det hela 
504,6 gr ben (varav 50,6 gr bränt). Benmaterialet var också mindre fragmenterat i skikt 3 (fig. 28). 
Även mängden järnålderskeramik ökade; från 26 fragment (drygt 30 gr) i skikt 1 till 31 fragment, med 
en vikt på 64 gr i skikt 3. Förekomsten av bränd lera dokumenterades att minska aningen i lägre 
liggande skikt. Allt detta indikerar starkt att det finns mycket fyndrika och åtminstone delvis ostörda 






Figur 28. Bildkollage av det obrända benmaterialet från den sydligaste provrutan X300/Y750: mängden ökade med det 
ökade djupet från skikt 1 till skikt 3. 
 
Även i det centrala undersökningsområdet låg de fyndrikaste provgroparna i dess västra – främst 
sydvästra – och södra del. Av de vanligaste fyndkategorierna dokumenterades såväl mest benfynd 
som järnålderskeramik från dessa delar. Fynd av bränd lera uppvisade inte en lika distinkt 
spridningsbild, men fanns utöver utkanterna av undersökningsområdet definitivt i något större 
mängder i de västligaste provgroparna (fig. 29-32). Vid diskussioner kring fyndens horisontella 
spridning i ploglagret bör man dock ta hänsyn till att de aktuella undersökningarna fokuserade på det 
topografiskt högsta området på fältet som har varit mest utsatt för plöjning, men också för naturliga 
processer som erosion. Fyndspridningen i detta område behöver därmed eventuellt inte vara ett 
resultat av och/eller tecken på lokalens rumsliga organisation. När det kommer till fyndens vertikala 
spridning i det centrala undersökningsområdets ploglager är det svårt att kvantifiera materialet, då 
skikt 2 i en stor del av rutorna var av betydligt tunnare omfattning än det konsekvent 20 cm tjocka 
skikt 1, och undersökningen inte mätte mängden matjord i volym1. Dock observerades det upprepat 
vid utgrävningen att just bränd lera förekom i mindre mängder ju djupare man grävde. 
 
Figur 29-30. Spridningskartor för obrända (vänster) och brända ben (höger) i det centrala undersökningsområdet (dvs. 
utan hänsyn till referensrutor) och i förhållande till de på det infraröda flygfotot synliga byggnadens konturer (streckad 
linje). Ju större cirkel desto större viktmängd. 
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Figur 31-32. Spridningskartor för järnålderskeramik (vänster) och bränd lera (höger) i det centrala undersökningsområdet 
(dvs. utan hänsyn till referensrutor). Ju större cirkel desto större viktmängd. 
 
Utöver det vanliga fyndmaterialet i form av ben, 
bränd lera och järnålderskeramik samt recenta 
fynd av främst järn, glas och keramik (men också 
plast, kritpipor och eternit) (se närmare bilaga 5), 
hittades det också en hel del mer exklusiva fynd 
vid provgropsundersökningen, bland annat 
dokumenterades en fyndkategori som är en av 
de mest karakteristiska fynden antydande en 
hallfunktion – glas. Redan under den andra 
grävningsdagen hittades det ett fragment av 
förhistoriskt glas i ruta X350/Y720: en inåtböjd 
kant från en tumlare från merovingertid. Och 
fynd av glas tillhörande olika typer av bägare av 
förhistorisk karaktär gjordes även framöver – 
handblåst, tunt glas, främst i olika skiftningar av 
grönt, mestadels något böjda skärvor med ojämn 
tjocklek och med många små, oftast avlånga 
bubblor i sig. Men ploglagret innehöll också 
tydligt recenta glasskärvor. Beträffande glasfynd 
utövades därför vid fyndinsamlingen nästan 
extrem försiktighet, vilket innebär att det bland 
de tillvaratagna glasfynden finns sannolikt också 
en hel del recent material. Av sammanlagt 63 
tillvaratagna glasskärvor från ploglagret räknas 
11 som säkert förhistoriska. Med ett undantag 
kom dessa skärvor främst från den sydvästra delen av det centrala undersökningsområdet, några 
från den sydöstra delen. Utöver den ovannämnda skärvan tillhörande en merovingertida tumlare 
kunde även ett fragment från ruta X350/Y715 – en grön skärva med pålagt tråddekor – knytas med 
en viss källkritisk åtanke2 till en specifik bägartyp: till en snabelbägare från merovingertid (fig. 33-34). 
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 Definitionerna av de olika kärltyperna med pålagd tråddekor överlappar varandra rätt så mycket när det 
kommer till bägarnas form, tråddekoren, väggtjockleken och glasets färg och kvalité och därmed är det svårt 
Figur 33-34. Förhistoriska glasskärvor som kunde knytas till 
en specifik bägare: skärvan (ÅM 783:190) på det översta 
fotot till en tumlare och skärvan (ÅM 783:180) på det 




Det dokumenterades åtta stycken glaspärlor och en möjlig pärla (liten bit av bränd lera med tydligt 
hål) från ploglagret (fig. 35). De flesta (5 stycken) dokumenterades i provrutorna i södra delen av det 
centrala undersökningsområdet (ett fragment av en större blå mosaikpärla kom vid rensningsarbetet 
i samma område). Från ruta X370/Y710 i det centrala undersökningsområdets nordvästra hörn kom 
det två olika pärlor, en gul pärlhalva och ett litet segment av en blå pärla. Ett rött 
glasflusspärlefragment kom från den östligaste referensrutan, och fragmentet av den såkallade 
möjliga pärlan upphittades i det centrala undersökningsområdets sydvästra hörn. Av de påträffade 
glaspärlorna bör en blå, segmenterad (2 segment) pärla av ett draget glasrör från ruta X345/Y725 
uppmärksammas lite extra, då den pärlan tillhör typen som importerades från mellanöstern eller 
medelhavsområdet under sen merovinger- och tidig vikingatid (Callmer 1977: 89). Även en av 
pärlorna från rutan där det hittades två, den blåa, hör sannolikt till samma typ. Den iögonfallande 
välformade stora vita melonpärlan hör till vikingatid, dessa förekommer främst sent i tiden, efter 950 
(Callmer 1977: 98). 
 
 
Figur 35. Pärlor från ploglagret (från vänster till höger ÅM 783:26, 405, 410, 114, 133, 101, 144, 227 och 444). 
 
Bland vardagsföremålen tillhörande järnålder och påträffade i provgroparna kan man nämna två 
kamfragment och sex fragment av skifferbrynen. Från ruta X355/Y720 kom det ett litet kamfragment 
av ben – det är en mycket liten bränd skärva där man kan se små trianglar av dubbellinjer (fig. 36). 
Även från ruta X345/Y725 hittades ett eventuellt kamfragment – en benbit med en konturföljande 
linje. Brynen eller fragment av brynen, sex stycken, alla av skiffer, föreligger från fem provrutor, 
varav fyra i linje i den centrala delen och ett från den södra delen av fokusområdet. 
Bland fyndmaterialet är det också värt att lyfta fram en liten bit av flinta som var rosa i färgen och 
hittades i skikt 3 i den fyndrikaste provrutan X300/Y750 (fig. 37). Flinta förekommer inte på Åland 
och den har importerats, vanligtvis från Södra Skandinavien. Men den på Åland vanligen 
dokumenterade flintan är grå i färgen. Den rosa flintan är karakteristisk för höglandsområden i västra 
Ryssland. Tillsammans med den rosa flintan dokumenterades det i ploglagret totalt 28 fynd (på drygt 
26 gr) flinta. 
                                                                                                                                                                                     
att knyta enstaka skärvor, som dessutom inte visar utformningen av kärlets mynning, till en specifik kärltyp (cf. 




Figur 36-37. Foto vänster: ett litet kamfragment (ÅM 783:265) av ben från ruta X355/Y720. Foto höger: den rosa 
flintbiten (ÅM 783:15) från ruta X300/Y750. 
 
Från ploglagret, i 18 provrutor dokumenterades det också sammanlagt 167,5 gr slagg, huvudsakligen 
från skikt 1. Ett par större bitar av slagg, ett tillvarataget som lösfynd, noterades också i ett modernt 
röjningsröse på ett av impedimenten. Detta indikerar metallhantverk av något slag på boplatsen, 
men själva området för den aktiviteten är inte lokaliserad. Fynd indikerande ett metallhantverks-
område dokumenterades dock vid metalldetektorkarteringen nordöst om det centrala 
undersökningsområdet (se också kapitel Metalldetektorkartering 2015). 
Från ploglagret tillvaratogs det också åtta föremål av kopparlegering, men endast ett av dessa kom 
vid provgropsgrävning, de övriga fynden gjordes vid metalldetektering samt den ytrensning som 
genomfördes i samband med avbaningen (tabell 2, se också bilaga 10).  
 











Ändfragment med ett litet djurhuvud 
på spetsen 
ÅM 783:440 Bokbeslag 
Schaktets  
S-kant 
Modern Av tenn/bly-legering, med gångjärn 
ÅM 783:441 Vikt Remsa 1 Vikingatid 
Polyedrisk, 14-sidig, med punsade 
punkter 
ÅM 783:442 Örhänge Remsa 8 Modern? 
Förgylld, öppningsbar, med 
låsanordning 
ÅM 783:443 Spänne? Remsa 15 Yngre järnålder 
Runt fragment med ornamentik i 
mitten 
ÅM 783:445 Torne Remsa 19 Yngre järnålder Till ett ringspänne 
ÅM 783:446 Bokbeslag Remsa 23 Modern 
Försilvrad, genombruten dekor med 
människa, barock 
 
Tabell 2. De från ploglagret tillvaratagna metallfynden. 
 
Från ruta X360/Y735 hittades det ett litet remändebeslag, endast 19 mm långt och 12 mm brett. 
Beslaget är rektangulärt med rundad kortsida och har förgylld karvsnittsornamentik innanför en 
förgylld ram; den förgyllda ramen av en pärlstav mellan två släta ytor finns också på baksidan (fig. 
36 
 
38). På den raka kortsidan finns ett nithål och under nithålet sitter en kvadratisk platta, ev. av silver 
(se också bilaga 10). Det nätta lilla remändebeslaget, daterat till merovingertid, har förmodligen prytt 
ett smalt (kvinno?)bälte. Det är ett mycket fint föremål som har haft ett stort ekonomiskt värde. 
Ytterligare ett fynd hör eventuellt till en traditionellt kvinnlig utsmyckning: vid ytrensningen hittades 
det en förgylld ring från västra delen av fokusområdet och det rör sig om ett örhänge. Ringen, som 
mäter 13 mm i diameter, är öppningsbar; de två ringhalvorna sitter ihop med ett litet stift och där 
ändarna möts finns det en liten låsanordning (bilaga 10). Örhängen är mycket anmärkningsvärda i 
yngre järnålders sammanhang då det var ovanligt att ha örhängen i Skandinavien, men det var vanligt 
att bära örhängen bland slaviska folken. Dock är örhänget från Sa 14.9 inte tidsbestämt och det kan 
med stor sannolikhet höra till den historiska användningen av platsen – den rätt så avancerade 
öppningsanordningen med ett litet stift samt förekomst av en låsanordning talar för en mer modern 
datering. Till den historiska användningsfasen hör också två vid metalldetekteringen upphittade och 
tillvaratagna bokbeslag. 
Tydligt knutet till vikingatiden är dock ett fynd av en kubo-
oktahedrisk/polyedrisk vikt (fig. 39) som hittades med 
metalldetektor vid nordvästra hörnet av huvudunder-
sökningsområdet. Det fyndet har tillfört en ytterligare 
dimension till aktiviteterna på Sa 14.9, nämligen, handel. 
Vikten har 14 sidor med punsade symboler, på de större 
rektangulära huvudsidorna finns sex punkter på varje, på de 
trekantiga hörnsidorna finns en punkt i varje. Antalet punkter 
är sannolikt relaterat till föremålets vikt. Vikten från Sa 14.9 
väger 3,9 gr, men det är viktigt att notera att föremålet är 
ganska starkt korroderat så det har ursprungligen vägt mer. 
De polyedriska vikterna är standardiserade vikter som togs i 
användning i slutet av 800-talet och är vanliga i vikingatid 
(Gustin 1998: 80). Ett annat vanligt vikingatida föremål 
upphittat med metalldetektorn vid Sa 14.9 är ett 
ändfragment av ett likarmat spänne med ett litet djurhuvud 
på spetsen. Spännet är det fjärde fyndet av typen likarmade 
spännen från Sa 14.9. Utöver de nämnda föremålen hittades 
det vid plogjordsundersökningen ytterligare ett fragment av 
ett ev. spänne, samt en liten, endast 30 mm lång torne till ett 
ringspänne, både av förhistorisk karaktär. 
  
Figur 38-39. Foto överst: det förgyllda 
remändebeslaget (ÅM 783:367), fram- och 
baksida, före konserveringen. Foto nederst: 
en polyedrisk vikt med punsade symboler 




Den maskinella avbaningen på det av provgropsgrävningen undersökta området genomfördes i 
remsor om en skopbredd, ca 2 meter, i riktning från väst till öst, dvs. remsa 1 var den västligaste 
remsan. Totalt avbanades 25 stycken sådana remsor. All jord som avlägsnades gicks över med 
metalldetektor. Fynd som framkom vid denna insats dokumenterades per remsa, varvid en grov 
fyndspridning erhålls. Endast de fynd som bedömdes diagnostiska för förståelsen av området, främst 
under järnåldern, tillvaratogs (se ovan). Dock fotodokumenterades alla fynd som framkom vid den 




Det är noterbart att antalet påträffade föremål förminskar tydligt i de topografiskt något högre 
belägna delarna mot öst. I remsorna 15-24 – men från och med remsa 14, som var helt fyndtom, till 
remsa 24, som var också helt fyndtom – hittades det betydligt mindre fynd än i remsorna 1 till 13. 
Karaktären av fynd var relativt enhetlig. Flest hittades det spikar och broddar (såväl sommar- som 
vinterbroddar). Men bland materialet noterades det även en isbrodd av järn av järnålderskaraktär i 
Figur 40. Kompositbild på de icke 
tillvaratagna fynd som framkom vid 
metallkartering i samband med avbaning:  
25 remsor avbanades, remsa 14 och 25 var 
helt tomma på fyndigheter. 
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remsa 5 och ett ev. isbroddsfragment av samma typ i remsa 12. Det är också värt att lyfta fram större 
avlånga järnföremål från remsorna 1, 7 och 10 som liknar gångjärn/gångjärnsbeslag. Dessa är 
dessvärre odiagnostiska föremål, som i det här fallet dessutom påträffats i plogjordskontext, men det 
är inte helt otänkbart att de kan tillhöra den förhistoriska användningsfasen. Det övriga 
fyndmaterialet inkluderar fingerborgar, några historiska mynt och knappar, blybeslagsfragment och 
fragment av skedar. 
 
Anläggningsgrävning 
Under avbanings- och den tillhörande ytrensningsfasen registrerades det 246 förmodade 
anläggningar inom en 1065 m2 stor yta. Ytan inkluderar förundersökningsschaktet från 2014, men 
anläggningarna från förundersökningarna är inte inräknade i statistiken över resultaten från 2016, 
dock anges dessa på plankartorna över den avbanade ytan. Vid anläggningsgrävningsfasen växte 
antalet anläggningsindikationer till sammanlagt 288 (tabell 3), dessa blev registrerade under 282 
anläggningsnummer. Alla undersöktes. 72 stycken utgick, mest som 
plogspår och matjordsrester, och 15 anläggningar visade sig att vara 
recenta (fig. 41, se också IK 690:2). Den enskilt största kategorin bestod 
av stolphål, följt av nedgrävningar och pinnhål. Endast tre anläggningar 
registrerade som härdar framkom, varav två utgör härdgropar. Det 
dokumenterades också en ev. ugnsbotten. Till de mer moderna 
anläggningarna hör ett täckdike, tre diken, två stensamlingar som hör 
ihop med diken, och en väldigt speciell anläggningstyp som kallades för 
anläggning med siltig fyll (se också IK 690:3-4). Vi spenderade mycket tid 
för att undersöka dessa nio stycken siltiga anläggningar, fyra blev 
totalundersökta. Dessa anläggningar tolkas som rester efter aktiviteter 
relaterade till stenlyft. Deras recenta karaktär anades under fältfasen, 
men blev med säkerhet konstaterad först vid analysfasen. I 
redovisningen nedan har även några anläggningar som undersökts vid 




De 112 registrerade stolphålen var av förhistorisk karaktär. Av dessa har minst 18 stycken med 
säkerhet, men sannolikt 23 stycken sammanlagt, kunnat knytas till tre olika huskonstruktioner. Men 
utöver de kontextbundna stolphålen fanns väldigt många, oftast av takbärande karaktär, som inte 
har kunnat bindas till några sammanhängande konstruktioner. Visserligen observerades det ett stort 
antal parvis placerade stolphål över hela den undersökta ytan, samt stolphål på rad, men av 
källkritiska skäl har man i nuläget valt bort att tolka stolphålen in i strukturer utifrån detta. Att det 
under olika skeden av yngre järnåldern funnits fler hus och andra strukturer på och omkring den 














Tabell 3. Anläggningarna vid 








Figur 42. Planritning över stolphål som delades in i olika grupper utifrån deras karaktär (se också tabell 4). 
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Redan vid fältarbetet, men främst vid efterarbetsfasen delades stolphålen utifrån deras karaktär in i 
olika grupper med hopp att detta skulle hjälpa arbetet med kontextualiseringen. Det identifierades 
fem överordnade typer av stolphål som betecknades med bokstäver (fig. 42): A – stora, ordentligt 
stenskodda stolphål, djupare än 20 cm (32 st); B – mindre stolphål med någon sten i konstruktionen, 
med djup på 10-25 cm (15 st); E – stora stolphål utan stenskoning, djupare än 20 cm (19 st); EF – 
stolphål utan stenskoning som hade ett djup på exakt 20 cm (16 st); F – små stolphål utan 
stenskoning, med djup på 10-19 cm (27 st). Vid fall av fem anläggningar i grupp A och E användes 
utöver den nämnda identifikationen också bokstav D för att markera att dessa stolphål hade en tydlig 
kulturlagerfyllning. Tre stolphål kunde inte knytas till ett specifikt ID eftersom dessa anläggningar 
hittades under eller bakom andra anläggningar och kunde definieras som separata först efter 
utgrävningen, dvs. fyndomständigheter tillät inte klassificieringen utifrån de utvalda kriterierna 
(tabell 4, se också bilaga 6). 
 




djupare än 20 cm 
29 
A006, A009, A011, A016, A044, A058, A114a, A131, 
A132, A137, A138, A140, 183, A189, A191, A209, A211, 
A212, A213, A216, A233, A239, A246, A254, A256, A264, 




djupare än 20 cm, med 
kulturlagerfyllning 
3 A034, A043, A055 
B 
mindre stolphål med 
någon sten i 
konstruktionen, med djup 
på 10-25 cm 
15 
A007, A010, A017, A027, A090, A133, A136, A153, A170, 
A171, A185, A207, A215, A249, A252 
E 
stora stolphål utan 
stenskoning, djupare än 20 
cm 
17 
A038, A083, A095, A144, A175, A197, A200, A203, A214, 
A217, A219, A224, A237, A242, A260a, A261, A273 
ED 
stora stolphål utan 
stenskoning, djupare än 20 
cm, med kulturlagerfyllning 
2 A062, A074 
EF 
stolphål utan stenskoning 
som hade ett djup på exakt 
20 cm 
16 
A008, A015, A076, A081, A082, A119, A130, A135, A141, 
A151, A158, A160, A204, A218, A241, A262 
F 
små stolphål utan 
stenskoning, med djup på 
10-19 cm 
27 
A018, A023, A025, A028, A067, A075, A077, A093, A097, 
A126, A127, A129, A154, A156, A169, A179, A187, A198, 
A199, A248, A250, A251, A253, A258, A269, A270, A271 
utan 
 
3 A202b, A260b, A260c 
 
Tabell 4. Olika typer av stolphål dokumenterade vid undersökningarna. De med färg angivna anläggningarna har kunnat 
knytas till olika huskonstruktioner: anläggningarna (såväl säkert som sannolikt) tillhörande till hus 1 markerade med 
blått, till hus 2 markerade med rött och till hus 3 markerade med grönt.  
 
Förutom stolphål som har kunnat knytas till någon huskonstruktion (se beskrivningar nedan, också 
fig. 46) fanns ett antal icke strukturbundna stolphål, på olika delar av det undersökta området, som 





Figur 43. Planritning över en koncentration av okontextualiserade stora stolphål och härdar (samt den daterade 
nedgrävningen i samma område) i den sydvästra delen av schaktet samt foton på fyra av dessa stolphål i profil (från 
vänster: A043, A055, A058 och A062). 
 
I den sydvästra delen av schaktet, på en yta om ca 5 x 8 kvadratmeter, påträffades en noterbar 
koncentration av stora stolphål (A034, A038, A043, A044, A055, A058, A062, A074, A254) såväl med 
stenskoning som utan, med kulturlagerfyllning och utan (se tabell 4). Dessa fanns i anslutning till den 
enda väldefinierade härd + härdgropsanläggningen (A053 tillsammans med A054) som blev 
dokumenterad under undersökningarna; även härdgropen A061 fanns inom samma yta (fig. 43). De i 
plan rundade eller ovala stolphålen varierade mellan 0,6 till 1 meter i diameter. Av dessa nio stolphål 
blev sex undersökta i sin helhet (A043, A055, A058, A062, A074, A254) och i alla totalundersökta 
anläggningar gjordes det såväl osteologiska som makrofossila analyser; A055 och A254 daterades. 
Även material ur den till hälften undersökta A034 genomgick osteologisk och makrofossilanalys, samt 
daterades. De här aktuella stolphålen bildar tillsammans inga uppenbara strukturer, trots att man vid 
vissa fall kan notera inbördes likheter. I det här sammanhanget är det dock noterbart att A254 inte 
liknar de övriga i det området när det kommer till uppbyggnaden, men har mycket starka likheter 
med stolphålen identifierade som en del av Hus 1 som fanns i schaktets norra kant och fortsatte 
utanför det (se också nedan). De här aktuella stolphålen är generellt sett mycket rika på 
fyndmaterial. Speciellt de totalundersökta A043, A055 och A074 utmärker sig när det kommer till 
 43 
 
mängden av såväl benmaterial – 651 fragment på drygt 300 gr., 351 fragment på drygt 149 gr. resp. 
199 fragment på 238 gr, som järnålderskeramik – 86 fragment på 83 gr; 12 fragment på 28 gr. resp. 
11 fragment på 39 gr. Såväl A043 som A055 låg endast en meter norr om och A074 fyra meter 
nordöst om den härd + härdgrop anläggningen A053/A054. Det osteologiska materialet 
sammantaget från den gruppen av stolphål (se bilaga 13) visar en övervikt på matavfall vid fall av 
A034, A043, A055 och tydlig övervikt på slaktavfall vid fall av A062; anläggningarna A058, A074 och 
A254 har mer eller mindre en normal (60/40) fördelning mellan mat och slaktavfall. A062 utmärker 
sig också då över hälften av beninnehållet i den består av bränt material, varav merparten är dåligt 
förbrända ben. I anläggningarna A043 och A254 hittades även hantverksspill. Kanske med undantag 
av A058 uppvisar det osteologiska materialet ur denna stolphålsgrupp en riktigt riklig artvariation 
med såväl landlevande som maritima, vilda som tama djur, insjö och havsfiskar, samt fåglar. A055 är 
mest framträdande i det sammanhanget med ben från får/get, nöt, tamsvin och säl, men också från 
fiskar som strömming, abborre, gädda och karp, samt ben från hund, räv och skogshare. Vid 
undersökningen av det här aktuella området upplevdes det starkt att för att förstå dessa 
anläggningar och deras relation till varandra bör man öppna upp mer ytor mot söder. Området anses 
utgöra en del av en aktivitetsyta som skiljer sig starkt från de andra delarna av det undersökta 
schaktet. Inte minst då undersökningens enda tre registrerade härdar (se också nedan) samtliga 
återfinns inom detta område. I sammanhanget är det värt att framföra att västra delen av schaktet, 
där den här aktuella ytan ingår, ligger topografiskt ca en halv meter lägre än den östra delen av 
undersökningsområdet, därmed kan man fundera huruvida ploglagret här har haft en skyddande 
effekt på underliggande anläggningar. 
De genomförda dateringarna från den sydvästra delen av det undersökta området indikerar att det 
rör sig om spår efter olika tiders aktiviteter på varandra. Det finns resultat som pekar på såväl 
merovingertid, övergången mellan merovingertid och vikingatid, som vikingatid. Utöver A034, A055 
och A254, daterades också härdanläggningen A053 och under den dokumenterade nedgrävningen 
A282, samt närliggande (2,5 m öst från härden) nedgrävningen A072 (tabell 5, bilaga 14). 
 
Lab. nr Anl.nr Mtrl. 14C ± 
Kalib. OxCal v3.10 
Cal.1 sigma (68,2%) Cal.2 sigma (95,4%) 
Ua-56598 A034, stolphål Sädeskorn 1354 26 645 - 675 AD 630 - 770 AD 
Ua-56602 A254, stolphål Korn 1280 26 680 - 770 AD 670 - 770 AD 
Ua-54776 A055, stolphål Nötskal 1198 27 770 - 870 AD 720 - 900 AD 
Ua-54780 A254, stolphål Nötskal 1195 29 785 - 875 AD 720 - 940 AD 
Ua-54777 A072, nedgrävning Nötskal 1170 28 770 - 900 AD 770 - 970 AD 
Ua-54775 A053, härd Nötskal 1097 27 895 - 985 AD 880 - 1020 AD 
Ua-54781 A282, nedgrävning Nötskal 1066 28 900 - 1020 AD 890 - 1030 AD 
 
Tabell 5. 14C dateringar från den sydvästra delen av det undersökta området med en noterbar koncentration av stora, 
icke strukturbundna stolphål och härdar.  
 
Från östra delen av undersökningsområdet är det värt att först lyfta fram två stolphålspar: A209 och 
den totalundersökta A211 vid norra kanten av schaktet, samt A212 (totalundersökt) och A213 på 
andra sidan, vid södra kanten av schaktet (fig. 44). Anläggningarna A209 och A211, ca två m från 
varandra och relativt ensamma av sitt slag just i den delen av schaktet, är vid första ögonkastet 
konstruktionsmässigt lika. Både mäter 0,7 meter i diameter och även om A209 med sitt djup på 0,35 
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meter är något grundare än A211 med sina 0,4 meter, är detta på grund av ett stort stenblock på 
botten av A209 som man har försökt men inte lyckats med att frigräva vid nedgrävningen för stolpen. 
Både dessa stolphål har haft mycket välkonstruerad stenskoning med mindre stenar inkilade mellan 
större. Men nedgrävningen har en betydligt flackare skålform i fallet med A209, medan A211 hade 
rakare kanter. Den sekundära fyllningen var också betydligt mörkare hos A211 där även stolpavtryck 
kunde ses vid undersökningen i form av en sotig formation. Samtidigt observerades det väldigt 
mycket kolstänk i A209, speciellt i dess primärfyllning. A211 hade mer fynd, även en halva av en röd 
glasflusspärla upphittades i den anläggningen. Det är i det osteologiska fyndmaterialet som 
skillnaderna blir speciellt framträdande mellan de två anläggningarna. Benmaterialet från A209 var 
obränt och bestod ovanligt nog till 100 % av slaktavfall, men i A211, där man även dokumenterade 
eldpåverkade och brända ben, var fördelningen mellan mat och slaktavfall jämn. A211 uppvisade en 
stor artvariation med såväl får/get, nötboskap, säl, tamsvin som fåglar och olika typer av fiskar 
(abborre, gädda, karpfiskart). Men A209 tillhör t.ex. de få analyserade anläggningar där det saknas 
säkra bestämningar till får/get; dock identifierades det nöt, säl, samt fågel och fisk. Båda 
anläggningar innehöll hantverksspill bland benmaterialet. Anläggningarna 14C daterades (tabell 6) 
och visar olika och inte riktigt överlappande värden: A211 daterades till slutet av folkvandringstiden 
och A209 till början av merovingertiden. 
 
Figur 44. Planritning över två stolphålspar i den östra delen av schaktet, i dess norra resp. södra kant, samt foton på 
dessa stolphål i olika faser av undersökningen (från vänster: A209, A211, A212 och A213). 
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Även A212, som tillsammans med A213 tillhör det andra stolpparet värt en närmare granskning, 
daterades till slutet av folkvandringstiden (tabell 6). Dock genomgick den daterade träkolsbiten inte 
vedartsanalys och vi vet inte exakt vilket träslag och vilken del som har daterats och därmed vilken 
egenålder det daterade träslaget kan ha. A212 och A213 är konstruktionsmässigt lika. De mäter i plan 
0,45 resp. 0,5 meter i diameter och har ett djup på 0,39 resp. 0,48 meter. Både har haft stenskoning 
inkluderande på högkant stående stenar och en närmast spetsbottnad nedgrävningsform. Även 
fyndmässigt liknar dessa två varandra såtillvida att endast enstaka ben hittades. Det magra 
benmaterialet analyserades bara ur A212 och uppvisar övervikt på slaktavfall; dock kunde endast ben 
från abborre och en karpfiskart artbestämmas. Hantverkspill dokumenterades bland benmaterialet. 
Med stor sannolikhet hör dessa två stolphål ihop. 
För bättre förståelse av området mellan dessa två ovanbeskrivna stolphålspar daterades också ett 
större stenskott stolphål, A256, från området mellan stolphålsparen (ca 5 meter norr om A212 och 
A213). Det stolphålet låg också mycket nära sydöstra delen av Hus 2, som sannolikt hör till de 
tidigaste husen på Sa 14.9 (se nedan), dock utan att tillhöra detta hus. A256 mäter 0,55 meter i 
diameter och har ett djup på 0,3 meter. Stenskoningen består av främst mindre stenar. Den 
sekundära och i mindre mängder fyndförande fyllningen har inslag av kol. 14C resultatet från A256 
hör till perioden sen merovingertid/tidig vikingatid (tabell 6) och bevisar ytterligare att olika tiders 
aktiviteter överlappar varandra på Sa 14.9. 
 
Lab. nr Anl.nr Mtrl. 14C ± 
Kalib. OxCal v3.10 
Cal.1 sigma (68,2%) Cal.2 sigma (95,4%) 
Ua-56592 A212, stolphål Träkol 1586 26 420 - 540 AD 410 - 540 AD 
Ua-56591 A211, stolphål Sädeskorn 1581 26 420 - 540 AD 410 - 550 AD 
Ua-54779 A209, stolphål Nötskal 1471 29 565 - 625 AD 540 - 645 AD 
Ua-56603 A256, stolphål Sädeskorn 1220 26 720 - 870 AD 690 - 890 AD 
 
Tabell 6. 14C dateringar från den östra delen av det undersökta området. 
 
Från östra delen av undersökningsområdet, i schaktets sydöstra hörn dokumenterades också en 
märklig klunga med sammanlagt fem stolphål A260a, A260b, A260c, A261 och A262 (fig. 45). Först 
uppmärksammades A260, A261 och A262 och detta vid en sekundär rensning. Dessa bildade i plan en 
oregelbunden större struktur: 1,4 x 1,3 m. I plan skiftade fyllningen mellan ljusbrun till mörkbrun och 
mörkgrå färg. Skärvsten syntes i ytan, mest i den västra och även, men i mindre omfattning, i den 
östra delen. A260 visade sig först i och med tömningen av den vara tre separata anläggningar som 
separerades med bokstäver. A260a – som hade en stor sten mitt i nedgrävningen – uppskattades att 
ha ett djup på 33 cm, själva nedgrävningen var ca 55 cm i diameter. Söder om denna fanns den något 
mindre A260b som hade likadan fyllning, också den med en stor sten i nedgrävningen. Denna 
anläggning kunde definieras som separat från A260a först efter utgrävning (och efter 
sektionsdokumentationen). Bakom dessa, främst bakom A260b fanns A260c som hade en 
annorlunda fyllning, inblandad med såväl snett horisontella som lodräta stråk av ljus lera. A260c hade 
också en mycket tydlig stenskoning. Precis i anslutning till den östra sidan, men separat från A260a-c, 
fanns A261 och A262. Den första av dessa, A261, där få fynd av främst brända ben dokumenterades, 
hade en liten packning av skärvsten i botten, men anläggningen var annars helt stenfri; den andra, 
A262 hade mera humös innehåll än de övriga i gruppen, den var också helt tom på fynd. Jorden från 
A262 analyserades med avseende på makrofossilt material, men visade sig att endast innehålla 
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fröfynd av recent typ och hade inget daterbart innehåll. Vad denna stolphålsgrupp – där den 
stenskodda centrala anläggning A260c onekligen hade en ålderdomlig karaktär – kan representera är 
mycket oklart. Då anläggningarna fanns precis vid schaktkanten kan man tänka sig att den delen 
lättare förstås efter öppnande av större ytor mot såväl söder som sydöst i anslutning. Att 
bosättningsspår fortsätter även i denna riktning indikeras också tydligt av ett fint, stenskott stolphål 
(A246) precis i sydöstra hörnet av schaktet. 
 
  
Figur 45. Planritning över en stolphålsgrupp i den sydöstra delen av schaktet samt fotot på denna grupp i plan (vänster) 
och vid undersökningen (höger) där den stenskodda centrala anläggning A260c syns bakom A260a och A260b som båda 










Spår efter ett hus med stora 
stenskodda stolphål låg vid 
schaktets norra kant och fortsatte 
utanför det (se också fig. 46), dvs. 
endast byggnadens södra ände har 
undersökts. Huset är treskeppigt 
med en nordsydlig orientering, 
anlagt i en stenig, grusig morän. Det 
fanns fyra gavelstolpar (A131, A132, 
A264, A281) och två mittstolpar 
(A137, A138). Av dessa stolphål 
hade rester efter gavelstolparna 
A264 och A281 påverkats av senare 
tiders aktiviteter på platsen: den 
första har skadats av aktiviteter 
relaterade till A155 och den andra 
skars av rännan A157. En av gavel-
stolparna, A132, och en mittstolpe, 
A138, har undersökts i sin helhet, 
alla andra till hälften. Inga säkra 
väggstolpar har identifierats (ev. hör 
dock den av rännan A112 skadade 
A271 med en diameter på 0,45 och 
ett djup på 0,13 meter till husets 
västra vägg) och därför är det svårt 
att yttra sig om husets yttre form. 
Inte heller kan man med tillförsikt 
uppskatta den totala längden eller 
bredden, men den dokumenterade 
delen av huset ger ett intryck av en 
stor och massiv byggnad. Gavel-
stolparna, som varierar mellan 0,5 
och 0,8 meter i diameter och 0,36 – 
0,48 meter i djupet, hade ett 
avstånd på ca 1,8 meter från 
varandra och bildade en närmast 7 
meter lång linje. Av dessa låg A131 i 
anslutning till, vid nordvästra sidan 
av ett stort stenblock som sannolikt 
har varit en integrerad del av dess 
konstruktion. Även A264 hör med 
stor sannolikhet ihop med ett stort 
granitblock (som man senare har 
Figur 47. Stolphål A132 under undersökning. Observera en ryggkota 
mellan stenarna. 
Figur 48. Stolphål A138 under undersökning. 
Figur 49. Stolphål A264 under undersökning. Observera ett skenben på 
botten av nedgrävningen. 
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försökt att bryta bort, resulterande i anläggning A155), då stolphålet ligger i anslutning till dess 
nordöstra sida. De två mittstolparna var 4,5 meter från den södra gaveln och 2 meter från varandra. 
De har en diameter på 0,35 resp. 0,8 meter, djup 0,3 resp. 0,53 meter; det mindre stolphålet A137 
ligger i anslutning till, vid södra sidan av ett stort stenblock som sannolikt har varit en del av dess 
konstruktion likt fallet med gavelstolparna A131 och A264. Alla nedgrävningarna var huvudsakligen 
U-formade. Formen på sekundärfyllningen i A131, 132 och A138 antyder en spetsig och, i relation till 
nedgrävningarnas omfång, en klen stolpe. 
De i sin helhet undersökta stophålen A132 och A138 (fig. 47-48), som också analyserades för 
osteologi, makrofossil och 14C, var mycket snarlika till sin uppbyggnad och det mest iögonfallande 
var deras massiva stenfodring. Bägge hade delar av 
stenskoning utgörande av stora granitblock som var 
rombiska till form (i A132 med storlek 45 x 39 x 25 cm, i 
A138 med storlek 50 x 35 x 30 cm; se också fig. 50)3 och 
har tydligt utgjort en sida av skoningen. Bägge hade 
också partier där gropens sida har fodrats med 
åtminstone två lager mindre stenar där man brukat såväl 
runda stenar som flatare granithällar. Botten i A132 var 
en tät packning av knytnävstora stenar, men i A138 
utgjordes botten av tre större stenblock. I A132 hittades 
en ryggkota från ett större djur, ko (se också bilaga 13 
samt fig. 47), i primärfyllningen som är svårt att se som 
annat än medvetet deponerat. Samma fenomen 
dokumenterades också i den andra centrala gavel-
stolpen, A264, där ett skenben från ett större djur, ko 
(personlig kommunikation med osteologen Ylva 
Bäckström, 10 april 2017; se också fig. 49), upphittades i 
primärfyllningen på botten av nedgrävningen. Märkligt 
nog innehåller A138 en stor mängd sädeskorn, totalt 321 
styck, vilket skiljer den rejält ut också jämfört med de 
andra dokumenterade stolphålen från Sa 14.9 (se också 
bilaga 12). Därmed verkar såväl A132 som A138 (samt 
A264) som är väldigt lika gällande konstruktion och 
utseende innehålla vad som tycks vara avsiktliga 
deponeringar av skilda slag. 
Gällande fyndmaterialet från A132 och A138, så skiljer dessa åt från varandra. A138 var lite rikare när 
det kommer till fynd, och utöver benmaterial som fanns i bägge anläggningarna samt 
järnålderskeramik som det fanns mer av i A138, gjordes det i A138 också fynd av flinta, samt från 
toppen av anläggningen en hästskosöm (som dock är av en mera recent karaktär). Det osteologiska 
materialet från båda anläggningarna analyserades. När det kommer till antal ben, så kom det mycket 
mer från A138 (134 fragment) jämfört med A132 (35 fragment), men viktmässigt var materialet likt 
(64,18 gr från A132 resp. 65,58 gr från A138). Samtidigt har A138 en ganska så jämn fördelning 
                                                          
3
 En likadan rombisk sten med ungefär likadan mått dokumenterades vid undersökning av A254 (se också fig. 
50). 
Figur 50. De stora (huggna) granitblock, rombiska 
till form, dokumenterade som en del av 
konstruktionen av stolphålen A132 och A138 
hörande till Hus 1 samt i den okontextualiserade 
stolphålen A254 från schaktets västra del. 




mellan mat- och slaktavfall och har en mycket större andel av eldpåverkat och bränt material jämfört 
med A132 som har markant övervikt på matavfall och väldigt lite eldpåverkat och bränt material. Det 
förekommer också hantverksspill i A138, som saknas i A132. Artsammansättningsmässigt är 
benmaterialet dock ganska likt, både uppvisar variation innehållande får/get, nötboskap, tamsvin, 
fågel och fisk, men det saknas säl i A132, som samtidigt har ben från skogshare, som i sin tur saknas i 
A138 (bilaga 13). 
Från de i sin helhet undersökta stolphålen A132 och A138 tillhörande Hus 1 finns det sammanlagt 
fem 14C dateringar: två från A132 (varav ett från primärfyllning och den andra från sekundärfyllning) 
och tre från A138. Det är viktigt att notera att när det kommer till provet från primärfyllningen i 
A132, då analyserades detta inte för vedart och vi vet inte exakt vilket trä och vilken del av det har 
daterats och därmed vilken egenålder det daterade träslaget kan ha. Utöver den, så faller alla andra 
dateringarna till en och samma tidsperiod, till den första halvan av merovingertid. Hus 1 har med stor 
sannolikhet uppförts och använts under tidig merovingertid. 
 
Lab. nr Anl.nr Mtrl. 14C ± 
Kalib. OxCal v3.10 








Sädeskorn 1464 26 575 - 635 AD 550 - 645 AD 
Ua-56600 A138, stolphål Vetekorn 1442 26 600 - 645 AD 570 - 655 AD 
Ua-56601 A138, stolphål Korn 1436 26 600 - 645 AD 570 - 655 AD 
Ua-54778 A138, stolphål Nötskal 1430 29 605 - 650 AD 575 - 660 AD 
 
Tabell 7. 14C dateringar från Hus 1. 
 
Hus 2 
Huset identifierades först vid efterarbetsfasen. Spåren efter huset fanns i schaktets östra halva (se 
också fig. 46), anlagt i en stenig, grusig morän. Huset är treskeppigt med en nord-nordväst  
orientering och bestod av 
sammanlagt 6 takbärande stolpar. 
Dessa tre par av stolpar – A203 och 
A215 i söder, A179 och A204 i 
mitten, A185 och A187 i norr – 
tolkas som tillhörande till ett och 
samma hus främst utifrån deras 
avstånd och placering i relation till 
varandra. Nästintill alla dessa 
stolphål vittnar om omstolpning, 
tydligast A187 (fig. 51), A204 och 
A215, dvs. alla de östligaste 
stolparna i de tre stolpparen. 
Spannvidden var 1,8 meter och 
bockbredden 3,3 meter. Stolparna 
var 0,4-0,9 meter i diameter och 
Figur 51. Stolphål A187 under undersökning. Anläggningen uppvisar 
tydliga spår efter omstolpning där den nya stolpen har placerats inte på 
samma plats med den gamla, men precis bredvid den. 
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djupen varierade mellan 0,13 och 0,24 meter. Stolphålen var generellt sett ganska lika, trots 
faktumet att A185 och A215 har haft en platt sten i botten av nedgrävningen. Alla nedgrävningar har 
en skålform med flat botten. Fyndmaterialet var magert bestående av främst obrända och i mindre 
mängd brända ben, samt lite järnålderskeramik och bränd lera. Från A179 kom en liten bit av flinta 
och fynd av ev. jurpa och i A187 hittades en nitbricka. 
Hus 2 fanns i ett område som karakteriseras av en stor mängd anläggningar och flera av dessa kan 
tillhöra huset. Med störst sannolikhet kan anläggningarna A191 och A195 höra till konstruktionen, 
båda till husets norra gavel. Medan A191 är registrerad som stolphål, blev A195 registrerad som 
nedgrävning (dock, med anmärkningen att det kunde röra sig om en stolphålsbotten). Båda 
anläggningarna är grunda, 0,2 resp. 0,1 meter och har en diameter på 0,5 resp. 0,45 meter. Men 
A191 skiljer sig starkt åt, också jämfört med de andra dokumenterade stolphålen från Sa 14.9, då den 
har varit fylld med mycket sten och mellan stenarna påträffades många fragment av obrända skall- 
och käkdel från större däggdjur, vilket är det enda fynden. Detta är svårt att tolka som något annat 
än en medveten deponering. Den osteologiska analysen av A191 visade att det rör sig om 51 
fragment på 85,5 gr av slaktavfall från ett vuxet nötkreatur och mellanstort däggdjur (bilaga 13). 
A195 var fyndtom. 
Om A191 och A195 räknas bland anläggningarna i husets konstruktion, kan dess totala längd 
uppskattas till omkring 11 meter trots att södra gaveln inte är identifierad. Gällande husets form och 
bredd är det svårt att yttra sig, men om man t.ex. skulle räkna som väggstolpsbottnar i husets norra 
del nedgrävningen A208 samt stolphålet A219 med några fynd av främst obrända och få fragment av 
brända ben och järnålderskeramik, samt det lilla stolphålet A9 och nedgrävningen A13 som blev 
dokumenterade vid förundersökningarna år 2014 (se också Ilves 2015), vilket nämnda anläggningar 
utifrån deras karaktär och läge kan tänkas utgöra, har huset haft svagt konvexa väggar och en bredd 
på ca 6 meter. 
Utöver de redan uppräknade anläggningarna kan 
ytterligare några ha varit en del av Hus 2, speciellt 
med tanken på att detta hus bär tydligast spår 
efter ombyggnationer. T.ex. har den eventuella 
gavelstolpen med husoffer (?) – A191, och A179, 
en av stolparna i det centrala stolpparet, mindre 
anläggningarna registrerade som nedgrävningar 
(A188 och A190 resp. A274 och A277), precis i 
anslutning. Från A277 hittades en klarblå, rund 
glaspärla (fig. 52) som enligt Frands Herschend 
dateras till sen folkvandringstid/tidig merovinger-
tid. Detta fynd är det enda som eventuellt ger en 
fingervisning angående husets datering. Inget av 
stolphålen i Hus 2 provtogs vid undersökningen. 
Orsaken till detta var dels att strukturen identifierades först vid efterarbetsfasen, dels att 
anläggningarna hörande till huset alla var generellt sett av osäker karaktär och provtagningsstrategin 
år 2016 hade tydlig inriktning på endast mycket säkra kontexter, vilket förorsakades av analysresultat 
från provundersökningarna 2014 där jordproverna konstaterades innehålla en mycket hög andel av 
recent frömaterial (jfr. Ilves 2015). 






Huset identifierades först vid efterarbetsfasen. Spåren efter huset fanns i schaktets västra halva, dess 
allra västligaste del (se också fig. 46). Huset är treskeppigt med en nordsydlig orientering. Det bestod 
av sammanlagt fyra takbärande stolpar (A006, A008, A009, A011) samt en gavelstolpe i dess norra 
(A007) och en i dess södra ända (A010). Till husets attribut räknas även en kulturlagerrest (A012 och 
A013), sannolikt golvlager. Husstrukturen skars i dess västra del av täckdiket A001 och i dess norra 
del av diket A002, bägge av recent datum. Inga säkra väggstolpar har identifierats, vilket gör det svårt 
att yttra sig om husets yttre form och dess bredd, men den totala längden uppskattas till omkring 9 
meter. Eventuellt hör dock A015 och A017 till husets östra vägg, i vilket fall huset har haft starkt 
konvexa väggar och avsmalnande gavlar och en max. bredd på omkring 6 meter. Spannvidden var 
1,1-1,3 meter och bockbredden ca 3 meter. Mittstolparna var 0,4-0,65 meter i diameter och djupen 
varierade mellan 0,2-0,35 meter. De två gavelstolparna i norr och söder har en diameter på 0,3 resp. 
0,35 meter, båda hade ett djup på 0,15 meter. Dessa två gavelstolpar var väldigt lika varandra, med 
en sten som har ingått i konstruktionen. Mittstolparna var av något varierande karaktär. A009 och 
A011 var stora och ordentligt stenskodda, hade mycket tydliga och branta kanter, vilade på 
berggrunden och karakteriserades av en relativt lik fyllning. Även A006 var ett stenskott stolphål, 
men stenskoningen var inte lika omfattande som i A009 och A011, och nedgrävningen var mera 
diffus samt skålformad. A008 saknade stenskoning, var grundare än andra mittstolpar och hade en 
flack skålform. De eventuella väggstolparna A015 och A017 var 0,4 resp. 0,35 i diameter och hade ett 
djup på 0,2 resp. 0,1 meter.  Fyllningen i alla ovannämnda stolphålen var av ljusare karaktär än i de 
närliggande stolphålen mot såväl öst som sydöst, vilket kan dels förklaras av faktumet att strukturen 
var anlagt i en fin ljus silt, relativt stenfritt, varvat med lera, men den ljusa fyllningen antyder också 
att huset har tillhört en tidig anläggningsfas och uppförts innan kulturlagren hade hunnit ansamlas. 
En tunn kulturlagerrest (A012 och 
A013), sannolikt ett golvlager, kunde 
följas i delar av huset, mellan 
mittstolparna A008 och A011 i 
husets östra del. En 1,5 x 1,5 meter 
stor grävenhet blev undersökt i det 
tunna spräckligt lerhaltiga siltlagret 
(fig. 53). Detta innehöll kraftigt 
fragmenterade fynd, vilket antyder 
att lagret trampats; tolkningen får 
stöd också i faktumet att benavfallet 
har en likartad/jämn fragmentering 
(bilaga 13). Utöver ben hittades det 
järnålderskeramik, men också, en ev. 
tånge till en kniv, bladet är avbrutet. 
Det osteologiska materialet från den 
undersökta enheten analyserades. Det rörde sig om 147 fragment ben med vikt på 33,95 gr, med 
endast lite bränt material och med övervikt på matavfall. Bland benmaterialet fanns hantverksspill i 
form av två platta benfragment med skåror och ev. slipyta. Artsammansättningen uppvisar ben från 
får/get, nöt och olika fiskar (bilaga 13). 
Figur 53. En 1,5 x 1,5 meter stor grävenhet undersökt i den tunna 
spräckligt lerhaltiga kulturlagerresten A012. Fotot taget från SSÖ med   
två nordligaste mittstolparna A006 och A008 i Hus 3 synliga i bakgrunden.  
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Det är inte så mycket fyndmaterial relaterat till stolparna i huset, främst små mängder av obränt och 
bränt ben, samt få skärvor av järnålderskeramik och en nit med rombiskt huvud (från A009). En av 
husets stolpar – A011, som vid utgrävningen uppvisade endast benfynd, analyserades för osteologi, 
makrofossil och 14C. Benmaterialet var inte så rikligt: 25 fragment med en sammanlagd vikt på 12,4 
gr, eldpåverkade och brända ben saknades och det fanns en relativt jämn fördelning mellan mat och 
slaktavfall. Artsammansättningen visar ben från får/get, stor gräsätare och säl, samt ev. tamsvin 
(bilaga 13). När det kommer till makrofossilt material, då var stolphålet fyndförande och förutom 2 st 
brända fragment av obestämbara sädeskorn, påträffades fragment av ett hasselnötskal som 
skickades vidare för 14C datering. Dateringsresultatet indikerar att huset har använts under andra 
halvan av merovingertiden. 
 
Lab. nr Anl.nr Mtrl. 14C ± 
Kalib. OxCal v3.10 
Cal.1 sigma (68,2%) Cal.2 sigma (95,4%) 
Ua-56593 A011, stolphål Nötskal 1246 26 685 - 775 AD 680 - 870 AD 
 
Tabell 8. 14C datering från Hus 3. 
 
Lager 
Fem stycken anläggningar, A012, A013, A021, A222 och A223 registrerades som kulturlagerrester. 
Dock är A013 en del av A012 och A223 är en kulturlagerrest tillhörande A222. Den tunna 
kulturlagerresten A012, tolkad som golvlager, hör till Hus 3 (se beskrivning ovan samt fig. 53). Endast 
2 meter öster om A012, utanför den definierade husstrukturen, dokumenterades den västra kanten 
av kulturlagerresten A021 som har en oregelbunden form, sträcker sig från VNV till ÖSÖ i drygt 7,5 
meters längd och har en max. bredd på ca 2,5 meter. En 2 x 1,25 meter stor grävenhet blev 
undersökt i det tunna, ca 5 cm tjocka spräckliga kulturlagret, i dess västra del. Lagret konstaterades 
vara påverkat av plogen då flera plogspår har gått genom det ner till undergrunden; i undergrunden 
syns också stenlyft fyllda med mörk jord. Fyndmaterialet var mycket fattigare än i den undersökta 
grävenheten i A012 och bestod av tjugotal fragment av obrända ben, några fragment av brända ben 
och en bit av bränd lera. Under A021 framkom vid den sekundära rensningen flera separata cirkulära 
anläggningar (A248, A253, A254, A255 och A268) som utifrån det stratigrafiska förhållandet därmed 
bör vara äldre än kulturlagerresten (två prov från A254 blev 14C daterade till 670-770 AD resp. 720-
940 AD, se också tabell 5, samt bilaga 14). 
Kulturlagerresten A222 framträdde vid avbaningen som ett tydligt kulturlager, bestående av mörk, 
humös, kolbestänkt och skärvstensbemängd jord i sydöstra delen av schaktet. Den hade en 
oregelbunden form och mätte 2,3 x 1,8 meter i plan. Den totalundersökta kulturlagerresten visade 
sig att vara rätt tunn, ca 8 cm, men mycket fyndrik, framförallt innehållande större obrända ben men 
också brända ben. Utöver detta kom även en noterbar mängd av järnålderskeramik och en kraftig 
spik eller spets av ett järnföremål. Det osteologiska materialet från den undersökta enheten 
analyserades. Det rörde sig om 552 fragment ben (varav 94 brända) med sammanlagd vikt på 380,43 
gr (varav 17,47 gr bränt). Bland benmaterialet fanns hantverksspill i form av två täljda pinnar, med 
slipyta på ena. Artsammansättningen uppvisar en mycket stor artvariation. Det identifierades ben 
från får/get, nöt, säl (inkl. vikare), tamsvin, men också från häst och hund, skogshare och andfågel 
samt olika fiskar. Benmaterialet har en övervikt på slaktavfall (bilaga 13). Det är noterbart att 
provrutan X340/Y745 som tangerade vad som senare visade sig att vara den nordöstra delen av 
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kulturlagerresten A222 uppvisade 
en markant ökning av fynd-
materialet från skikt 1 (som under-
söktes i 20 cm omfattning) till skikt 2 
(som undersöktes i 5-15 cm 
omfattning), samt noterades att 
innehålla många skärviga stenar (se 
också bilaga 5). Det är mycket 
sannolikt att delar av det 
undersökta skikt 2 i provgropen 
bestod av kulturlagerresten A222. 
Under A222 framkom flera separata 
cirkulära anläggningar, stolphålen 
A250, A251 och A252, som utifrån 
det stratigrafiska förhållandet där-
med är äldre än kulturlagerresten 
(fig. 54). Inget av dessa stolphål daterades, men karaktären på A252 bedömdes vara mycket lik två 
stenskodda stolphål strax västerut – A212 och A213 (se också ovan) – och liten bit av träkol från A212 
blev 14C-daterad till slutet av folkvandringstiden (se också tabell 6, samt bilaga 14). 
 
Härdar och ugn 
Det registrerades endast tre stycken härdar, A053, A054 och A061, men av dessa har två (A053 och 
A061) en härdgropsliknande karaktär. Alla tre fanns inom samma område – i den sydvästra delen av 
schaktet, på en yta av ca 5 x 8 meter – där det dokumenterades en noterbar koncentration av stora 
stolphål (se ovan). Utmärkande för alla härdanläggningar var riklig förekomst av skörbränd sten; vid 
fall av A053 konstaterades också en mycket kolhaltig fyllning.  
A053, som är oval i formen och mäter 1,6 x 0,75 meter, samt A054, som är också oval i formen och 
mäter 1,3 x 0,5 meter, hör sannolikt ihop, både blev undersökta tillsammans och i sin helhet. I 
gränsen mellan dessa två anläggningar, som har ett djup på 0,27 resp. 0,16 meter, dokumenterades 
två större kalkstenshällar, kvadratiska, 35 x 30 x 8 cm, flankerade av granit. Dessa hällar verkar utgöra 
en konstruktionsdel, men det är oklart huruvida de var en del av A053 eller A054. Vid undersökning 
av A054 noterades att fyllningen var extremt rik på skörbränt grus. Detta visade sig komma från ett 
block, som bara fanns delvis bevarat (storleken kunde rekonstrueras till ca 35 x 27 cm). Den måste ha 
utsatts för stark värmepåverkan. Stenblocket ligger på steril undergrund (fig. 55). Det osteologiska 
fyndmaterialet från både anläggningarna analyserades. A054 hade mindre fynd: 119 fragment (varav 
59 brända) med en vikt på 31,77 gr (varav 10,37 gr brända), dvs. anläggningen innehåller ganska 
mycket bränt material. Utöver ben hittades det fragment av ett ev. äggskal. Benmaterialet hade 
övervikt på matavfall. A053 hade en mycket stor mängd av ben: 813 fragment (varav 307 brända och 
35 eldpåverkade) med vikt på 334,58 gr (varav 79,5 gr brända och 9,2 gr eldpåverkade), dvs. 
anläggningen innehåller mycket bränt material. Benmaterialet hade övervikt på matavfall. 
Hantverksspill fanns bland benmaterialet, samt ett fynd av en kamtand. När det kommer till 
artvariationen är A053 och A054 lika varandra med fynd från får/get, nöt, säl och fågel samt olika 
fiskarter, men A053 har ett mycket större antal av individer från flera arter. A053 analyserades också 
Figur 54. Kim Darmark vid den färdig undersökta, fyndrika kulturlager-
resten A222 med tre stolphål (A250, A252 och A252), dokumenterade och 
färdig undersökta under den. 
 55 
 
för makrofossil och innehöll en mindre 
mängd av förkolnat material, men också 
fynd av jurpa, dvs. amorft bränt 
organiskt material (förkolnad kåda, 
fetter, oljor eller matrester) (se också 
bilaga 12). I A053 dokumenterades också 
en hel del bränd lera som har tydligt 
annorlunda karaktär än bränd lera från 
A032 registrerad som ugn (se nedan). 
Från A053 finns en 14C-datering av 
hasselnötsskal till andra halvan av 
vikingatiden. En närmast identisk date-
ring kommer från A282 som fanns under 
A053 (se också fig. 55) och registrerades 
utifrån sin karaktär som separat 
anläggning (nedgrävning). Dock kan den 
fördjupningen, som också har en tydlig 
lins av kol på botten, ev. vara en del av 
A053. Endast 2,5 m öst från anläggnings-
kombinationen A053 + A0282 samt 
anslutande A054 dokumenterades ned-
grävning A072 som blev också daterad, 
dock till första halvan av vikingatiden (se 
också tabell 5, samt bilaga 14). 
A061 fanns i samma område, ca 5 meter mot NNÖ från A053 och A054. Den mäter 0,45 m i diameter 
och har ett djup på 0,13 meter. Anläggningen består främst av sotig svart fyllning med kolbitar och 
skärvsten och är täckt med skärvsten i botten. Anläggningens norra halva bestod av endast 
skärvstenslager. Fyndmaterialet var väldigt magert jämfört med de andra anläggningarna i samma 
typ och bestod av enstaka benfragment och två skärvor av järnålderskeramik. 
Från schaktets västra del, öster om Hus 3 och norr om kulturlagerresten A021 dokumenterades en 
ev. ugn – A032. Då anläggningen var bevarad endast i ringa mått kunde man inte vid utgrävningen 
helt bekräfta den strukturmässigt som just ugn, men fyndsammansättningen ger stöd till den 
tolkningen. Den totalundersökta anläggningen syntes i plan som en oval fläck, 0,7 x 0,55 meter i 
diameter. I snitt dokumenterades en flack svagt skålformad nedgrävning, 0,2 meter djup, med en 
sekundärfyllning som hade mycket kol och stora mängder skörbränd sten i sig. I primärfyllningen 
dokumenterades en jordfast sten som visar att då hålet i förhistorisk tid grävdes stötte man på den 
sten som man grävde runt utan att frigräva. Anläggningen visade sig att ha öppning i nordväst och 
mängden av bränd lera var större i den norra halvan, speciellt i dess nordöstra del. Vid 
undersökningen utmärkte anläggningen sig direkt i en mycket riklig förekomst av ljusbrun bränd lera, 
några fragment sintrade. Utöver lera hittades det också ben och järnålderskeramik, samt sädeskorn. 
Den upphittade lerkliningen i A032 var annorlunda än större delen av lerklining som hade hittats i 
ploglagret, samt i de andra anläggningarna. En del lerbitar indikerar att leran har fodrat en 
Figur 55. Bildkollage av A053 och A054 samt A282 som 
dokumenterades under A053 i olika faser av undersökningen: överst 
sektion på A053 (till höger) och A054; nederst vänster A282 snittad, 
nederst höger skörbränt grus på botten av A054. Observera 
kalkstenshällarna mellan A053 och A054. 
 56 
 
åtminstone delvis kantig anläggning. På flera bitar noterades avtryck av vad som förefaller vara 
träkol, men också ben (fig. 56).  
 
 
Figur 56. Urval av den brända leran från A032. 
 
Det analyserade benmaterialet från A032, 48 fragment (varav 13 brända och två eldpåverkade) med 
vikten på 47,37 gr (varav 2,96 gr brända och 1,1 gr eldpåverkade), hade jämn fördelning mellan mat- 
och slaktavfall. Bland benmaterialet dokumenterades ett fragment av hantverksspill – en bit med 
parallella skåror och snittmärken, ev. polerad. I jämförelse med de andra för det osteologiska 
materialet analyserade anläggningarna var A032 inte särskilt rik på arter, endast får/get, nötboskap, 
litet däggdjur och fågel identifierades (bilaga 13). Men utifrån det makrofossila materialet skiljer sig 
anläggningen markant från de andra, då det dokumenterades bland annat 591 styck sädeskorn. Av 
dessa var 523 oidentifierbara, men bland det identifierade materialet fanns korn från havre, vete och 
korn, samt ett förmodat korn av råg (se närmare bilaga 12). Tre olika sädeskorn (korn, havre och 
vete) skickades vidare för 14C datering och alla tre resultat pekade mot slutet av 
merovingertid/början av vikingatiden (tabell 9). 
 
Lab. nr Anl.nr Mtrl. 14C ± 
Kalib. OxCal v3.10 
Cal.1 sigma (68,2%) Cal.2 sigma (95,4%) 
Ua-56596 A032, ugn Korn 1244 26 680 - 800 AD 680 - 870 AD 
Ua-56595 A032, ugn Havre 1241 26 680 - 860 AD 680 - 880 AD 
Ua-56597 A032, ugn Vete 1218 26 720 - 870 AD 690 - 890 AD 
 
Tabell 9. 14C dateringar från den förmodade ugnen. 
 
A032 låg ca tre meter öster om Hus 3 och dateringsresultaten indikerar samtidighet mellan dessa. I 
det här sammanhanget är det värt att lyfta fram ytterligare en anläggning i just det området: mellan 
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A032 och Hus 3 stod ett stort, stenskott stolphål, A016, ca 0,6 meter i diameter och med ett djup på 
0,35 meter. A016 stod ensam och dess karaktär skilde sig t.ex. från de takbärande, stenskodda 
stolphålen i Hus 3. Också fyndmaterialet från A016 var något rikligare i jämförelse med dessa. En 14C 
datering från stolphålet visar att A016 hör till den tidigare fasen av aktiviteter i området (tabell 10) 
och är ytterligare ett exempel på hur de arkeologiska spåren från olika tiders aktiviteter överlappar 
varandra på Sa 14.9. 
 
Lab. nr Anl.nr Mtrl. 14C ± 
Kalib. OxCal v3.10 
Cal.1 sigma (68,2%) Cal.2 sigma (95,4%) 
Ua-56594 A016, stolphål Sädeskorn 1383 26 635 - 665 AD 610 - 675 AD 
 
Tabell 10. 14C datering från A016. 
 
 
Figur 57. Planritning över nedgrävningar och pinnhål. 
 
Andra arkeologiska anläggningar 
Merparten av de 61 anläggningar registrerade som nedgrävningar (se också fig. 57) har förhistorisk 
karaktär. Det är också ganska sannolikt att i flertalet fall är den registrerade nedgrävningen en 
stolphålsbotten, detta gäller speciellt de fall då den registrerade nedgrävningen uppvisade spår av 
såväl primär som sekundärfyllning (se också bilaga 6). Varför dessa ändå valdes att registreras som 
nedgrävningar blev av källkritiska skäl. Att argumentera för en grund flack grop att utgöra en 
stolphålsbotten på en överplöjd boplats som är starkt skadad av plogen och med flera århundradens 
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bosättningsspår på varandra kan leda till resonemang i förmån för mer kompletta 
byggnadsstrukturer än det egentligen finns empiriskt säkert belägg för. Dessutom konstateras det att 
de flesta av dessa lämningar saknade kontext, dvs. de kunde inte knytas till andra anläggningar eller 
större byggnadsstrukturer. De förekommer dock i ett rumsligt förhållande till övriga lämningar. 
De 11 stycken pinnhål (se också fig. 57), som varierade mellan 0,25 och 0,3 meter i diameter och 0,1-
0,23 meter i djup, i de flesta fallen med enhetlig matjordsaktig fyllning, kan dock vara av mera recent 
karaktär. En ev. recent datering kan också gälla för de tre anläggningar som blev registrerade som 
rännor (A037, A112, A157). Dessa rännor hade mycket ålderdomligare utseende än t.ex. de tydligt 
recenta dikena A002 och A003 (se nedan); såväl A037 och A112, både orienterade i västöstlig 
riktning, var nästan helt bortgrävda/bortplöjda och hade ett max. djup på bara 0,1 meter, bredden 
var 0,3 resp. 0,2 meter. Samtidigt hade t.ex. A112 exakt samma riktning och var på exakt samma linje 
med diket A002 och kan därmed tänkas utgöra en fortsättning på den. A112 skär också stolphålet 
A271. Även den i bara 4 meters längd bevarade A037 var parallell till såväl A002 som A004. Rännan 
A157 avvek något när det kommer till dess riktning i relation till övriga rännor och diken på det 
undersökta området (se också nedan), då den löper i nordvästlig-sydöstlig riktning. Den 0,4 meter 
breda och 0,38 meter djupa rännan har också mycket tydligt två fyllningar. Samtidigt skär A157 
stolphålet A281 och dessutom observerades det enstaka bitar av obränt trä på dess botten. 
Rester efter rännor och diken i arkeologiska sammanhang och speciellt på överplöjda boplatser 
avfärdas vanligtvis ganska snabbt. Dock kan rännor och diken oftast ha ett dubbelt syfte – som 
anläggningar för att dränera jorden (redan under förhistorien), men också som gränsmarkeringar. 
Dessutom kan dessa även utgöra spår efter förstörda konstruktioner (jmf. Sundkvist & Eklund 2014: 
55-57). Redan tidigt vid undersökningarna på Sa 14.9 konstaterades att det under olika skeden av 
yngre järnåldern funnits fler hus och andra strukturer på och omkring den avbanade ytan – de 
arkeologiska anläggningarna fortsätter åt alla håll från undersökningarnas fokusområde. Arbetet med 
att kontextualisera de dokumenterade anläggningarna var därmed mycket svår och därför utövades 
det stor försiktighet med att såväl kalla som – vid fall av rännor och diken – avfärda anläggningar som 
arkeologiska. 
Av de fem stycken stensamlingar (A014, A024, A035, A060, A244) som varierade mellan 0,3 och 0,5 
meter i diameter kan såväl A014 som A024 knytas till de anslutande stolphålen A015 resp. A023 och 
tolkas som rester efter deras anläggande. Andra stensamlingar förblev okontextualiserade. A244 var 
en liten stenfylld grop, 0,13 meter djup, med fynd av små fragment av brända ben. A060 var en grund 
och grusig skärvstensansamling blandad med sot och kol. A035 bestod av en närmast skärvstenskross 
utan några större stenar. 
 
Recenta anläggningar 
Minst 15 anläggningar från undersökningarna 2016 har recent karaktär. Dessa blev fördelade i tre 
underkategorier, som betecknades med bokstäver: C – anläggning med siltig fyll; G – dike; och H – 
stensamling.  
ID BESKRIVNING ANTAL ANL. NR 
C Anläggning med siltig fyll 9 A073, A079, A122, A147, A155, A161, A180, A192, A194 
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G Dike 4 A001, A002, A003, A004 
H Stensamling 2 A005, A202a 
 




Figur 58. Planritning över recenta anläggningar (se också tabell 11). 
 
Anläggningarna av C-typ blev på grund av deras ovanliga karaktär en av utgrävningarnas 
proportionellt sett mest undersökta anläggningskategori. Av nio blev hela fyra styck – A122, A147, 
A161 och A180 – totalundersökta, men även A155 undersöktes mer än till hälften. Alla nio 
anläggningarna framträdde tydligt i plan som mycket väldefinierade fläckar av chokladbrun, 
synnerligen fin silt med inslag av ljusare silt och ställvis kolstänk samt lera, även små fragment av trä 
dokumenterades i fyllningen. Den mycket fina silten vilade på en mörkare och grusig silt som innehöll 
en större eller något mindre mängd av skärviga småstenar. Vid botten och ibland kanten av 
anläggningarna observerades också tunn lins med gul-grå sandig lera (se också fig. 59-60). 
Anläggningarna hade varierande mått: de mätte från 0,65 till 1,2 meter i diameter och från 0,2 till 0,6 
meter i djupet. Anläggningarna A073, A122, A155, A192 och A194 mätte alla över 1 meter i diameter 
och hade ett djup på över 0,3 meter. A079 var minst i plan, A147 och A180 var de grundaste. De 
siltiga anläggningarna hade inget tydligt inbördes mönster gällande placering, utan fanns utspridda 
över större delen av schaktets centrala del (fig. 58). 
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Det kom väldigt lite fyndmaterial 
från dessa siltiga anläggningar, mest 
noterbart en kraftig spik eller 
järnföremålsspets från botten av 
A122. Ett litet fragment av sannolikt 
förhistoriskt glas tillvaratogs också 
på toppen av anläggningen. Det 
resonerades vid undersökningsfasen 
att A155 kunde utgöra rester efter 
ett försök att bryta bort det stora 
granitstenblock som anläggningen 
definierades av, varför det beslöts 
att sålla det mörkare lagret med 
skärviga stenar från A147 och A161 
också med syftet att dokumentera 
just stenar. Det konstaterades att de 
skärviga bitarna härrör från en och 
samma sten i respektive anläggning 
(fig 61). Därmed fastställdes det att 
det finns stenkross från främst en 
sten per anläggning och att dessa 
anläggningar skulle utgöra rester 
efter aktiviteter relaterade till 
stenlyft, där man har grävt en grop i 
syfte att blottlägga en sten, varefter 
stenblocket brutits upp i små bitar. 
Dessa gropar har därefter stått 
öppet för en viss tid, då den siltiga, 
chokladbruna fyllningen såg ut att ha 
ackumulerats i en öppen grop, 
vattenburet. Att gropen har stått 
öppet var speciellt klar vid fall av 
A194, där stratigrafiska för-
hållanden tydligt synliggjorde detta 
(fig. 60). C-anläggningarna med 
siltig fyll tolkades därmed att utgöra 
rester efter aktiviteter relaterade till 
stenlyft, i relativt modern tid. 
Från A161 tillvaratogs ett större 
fragment av trä som dokumentera-
des liggandes under den choklad-
bruna silten, i övre delen av det 
mörkare och skärvstensfyllda lagret 
(se också fig. 61). En bit från träet 
Figur 59. A192 med tertiärfyll av chokladbrun fin silt med inslag av obränt 
tre, sekundärfyll med skärviga stenar samt tunnare lins av grå primärfyll. 
Figur 60. A194 med samma generella sektionsbild som A192 uppvisar 
dock också en smal lersandig zon i sekundärfyllen indikerandes att hålet 
sedan det börjat fyllas stått öppen en tid. 
Figur 61. Kompositbild på A147 (vänstra halvan) och A161 där det 
dokumenterades skärviga stenar härrörande från en och samma sten i 
respektive anläggning. Observera också ett större fragment av trä i A161. 
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skickades först till vedartsanalys och därefter till 14C datering. Träet bestämdes att komma från gran 
(bilaga 11) och daterades till 1680-1940 AD (bilaga 14), vilket därmed klargjorde de siltiga 
anläggningarnas moderna ålder. Detta fick också stöd från makrofossilanalys från A192 där just 
primärfyllningen konstaterades att innehålla endast svinmålla av recent typ (bilaga 12). 
Lab. nr Anl.nr Mtrl. 14C ± 
Kalib. OxCal v3.10 
Cal.1 sigma (68,2%) Cal.2 sigma (95,4%) 
Ua-55970 A161 Granträ 114 26 1690 - 1930 AD 1680 - 1940 AD 
 
Tabell 12. 14C datering från A161. 
 
De två stensamlingarna A005 och A202a, den första bestående av sprucken granit och den andra 
huvudsakligen av natursten, hänger ihop med de recenta dikena A001 resp. A004. A001 var ett 0,55 
meter brett täckdike i NNV-SSÖ riktning, där stenpackningens granit av närmast sprängt intryck har 
deponerats på botten av en trattformad nedgrävning som var upp till 0,4 meter djup. I fyllningen 
framkom ben, både bränt och obränt, samt järnålderskeramik, som vittnar om att diket av tydligt 
recent karaktär har grävts ner i ett område med kulturlager från järnåldern. Täckdiket är också synligt 
och tolkat som recent på resultaten från georadarmätningarna 2014 (Viberg 2014). Även de 
skålformiga diken A002 i NNV-SSÖ riktning och A003 V-Ö riktning, både omkring 0,7 m breda, men 
inte identifierade vid georadarmätningen 2014, har klart recent karaktär med endast en homogen 
fyllning av lucker matjord. Både hade fynd av järnålderskaraktär i fyllningen, som vittnar om att även 
dessa diken av recent karaktär har grävts ner i ett område med kulturlager från järnåldern. Diket 
A004 är emellertid värt lite närmare beskrivning, inte minst då den vid förundersökningarna 2014 
tolkades som en väggränna hörande till det på det infraröda flygfotot synliga långhusets södra 
långsida. 
A004 löper i västöstlig riktning i ca 35 meters längd i schaktets södra del och fortsätter bortom 
schaktgränserna i bägge riktningar (den korsas av A003 i väster). Dess karaktär skiljer sig från de 
övriga recenta dikena dokumenterade i schaktet. Anläggningens djup och form i profil observerades 
att variera kraftigt, samt att diket till skillnad från andra recenta diken har såväl primär- som 
sekundärfyll. Generellt sett har A004 ett något ålderdomligare utseende än t.ex. A002 och A003. Vid 
georadarmätningarna 2014 identifierades delar av det som vid undersökningarna 2016 visade sig att 
vara dike A004 som anomali eventuellt knuten till det på det infraröda flygfotografiet synliga 
långhusets södra vägglinje. Alternativet att den observerade anomalin skulle utgöra ett dike var inte 
aktuellt (cf. Viberg 2014). Förundersökningarnas 2 meter breda provschakt placerades utifrån 
georadarmätningens resultat (cf. Ilves 2015), och – av inget annat än vad som i efterhand måste ses 
som en slump – just på den punkt där konturerna på det infraröda flygfotografiet och diket 
sammanföll som mest. Dock noterades det en viss diskrepans mellan långhusväggarna identifierade 
på det infraröda flygfotografiet och långhusväggarna i radardata, och den diskrepansen kan också 
observeras när den år 2014 inmätta anläggningen – betecknad som A3 – läggs ovanpå de rektifierade 
konturerna från flygfotot. Den avvikelsen var dock inte så stor och eftersom resultaten från 
provgrävningarna överensstämde med tolkningarna från georadarmätningen och både med 
konturerna på det infraröda flygfotografiet tolkades den i 2 meters längd dokumenterade 
anläggningen år 2014 som väggränna tillhörande lämningar efter ett stort långhus. 
Sammanfattningsvis, den år 2014 undersökta anläggningen A3 och den år 2016 undersökta 
anläggningen A004 är delar av en och samma anläggning – ett recent dike. Resultaten från 
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undersökningarna 2016 visar att det på det infraröda flygfotot mycket tydliga långhuset inte längre 
kan identifieras arkeologiskt. 
 
Fyndmaterialet 
Fyndmaterialet från anläggningsundersökningar består av 558 fyndposter varvid det osteologiska 
materialet omfattar 350 benposter. Av de 208 fynden utgörs 71 poster av järnålderskeramik (390 
fragment med en sammanlagd vikt på 626 gr) och 58 poster av bränd lera (med en sammanlagd vikt 
på 846 gr). Vid fall av bränd lera härstammar hela 575 gr från en enda anläggning, ugn A032, där den 
brända leran har annorlunda karaktär än dokumenterad i de övriga anläggningarna (se också ovan). 
Merparten av skärvorna i keramikmaterialet kommer från enkla, grova och för det mesta 
odekorerade kärl, även om vissa skärvor av finare keramik och skärvor med linjeornering också har 
dokumenterats. Materialet är mycket fragmentariskt och det är omöjligt att säga hur många kärl 
skärvorna motsvarar. Dock är det noterbart att bland materialet finns det relativt många 
mynningsbitar (fig. 62). Mynningarna ser ut att härstamma från öppna krukor med ganska rakt 
och/eller svagt utåtböjd kant. I flera fall noterades det sotpåverkade skärvor, vilket indikerar att den 




Figur 62. Keramik från A043, notera mynningsbitarna. 
 
Av metallerna registrerades 15 poster av järnföremål och fyra poster av kopparlegeringar. Av de 
sistnämnda är tre stycken små öglor från A023, A053 och A058, och ett oidentifierat fragment av ett 
större föremål från A272. De generellt sett odiagnostiska järnföremålen utgörs för det mesta av 
fragment av spikar och spetsar, samt nit och nitbrickor, en hästskosöm (sommar) hittades också. 
Vidare påträffades 10 fragment av glas från 10 anläggningar och fem stycken glaspärlor från fem 
anläggningar (fig. 63). Av glasmaterialet kan två skärvor knytas till en specifik bägartyp: skärvan från 
nedgrävningen A128 tillhör en spetsbägare från vikingatid och en stor skärva från en räfflad 
halsbägare hittades strax väster om A267 (som utgick som anläggning). Alla fem dokumenterade 
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pärlor är olika, det finns två fragment från segmenterade pärlor: en gul segmenthalva som 
upphittades på botten av härdanläggningen A053 och ett mycket litet grönt segment från A076. Både 
dessa ser ut att vara delar av flersegmenterade pärlor, typiska för 900-talet och betraktas som 
importerade (Callmer 1977: 98). Ett fragment av en röd tunnformig glasflusspärla hittades från A211 
och en klarblå, rund glaspärla från A277. Dessa pärlor är de äldsta pärlorna från undersökningen. Ett 
mycket märkligt röd-gult fragment av en liten pärla dokumenterades från A074. 
 
 
Figur 63. Till vänster: pärlor från anläggningarna (från vänster till höger ÅM 783: 667, 853, 990, 598 och 680). Till höger: 
ett fragment av en spetsbägare (överst, ÅM 783:711) och ett fragment av en räfflad halsbägare (nederst, ÅM 783:972). 
 
Nio poster av flinta (10 fragment) hittades från åtta 
anläggningar och ett fragment av ett ev. skifferbryne 
dokumenterades i A034. En kamtand kom från botten av 
härdanläggningen A053 och ett fragment av en bennål från 
A170 (fig. 64). En hel del, 30 poster av organiskt material i 
form av nötskal, sädeskorn, kol, och förmodad jurpa, samt 
även bark, näver, trä och musselskal insamlades vid 
anläggningsundersökningar. Speciellt A254 framträder i det 
sammanhanget då det insamlades en stor mängd organiskt 
material som förefaller att vara bark och/eller näver samt 
jurpa från anläggningen (fig. 65). Ytterligare organiskt 
material i form av makrofossiler (inte inräknat i statistiken 
av fyndposter) dokumenterades vid analys av jordprover (se 
nedan). Två poster utgörs av kritpipefragment från recenta 
anläggningar och en post av slagg dokumenterades i 
kulturlagerresten A222. 
 
Figur 64. Bennålsfragment från A170 (ÅM 
783:793). 






De arkeologiska undersökningarna vid Sa 14.9 genererade ett rikligt osteologisk material. I samråd 
med osteologen Ylva Bäckström som genomförde det osteologiska analysarbetet (bilaga 13) 
bestämdes det att ben från ploglagret inte skulle analyseras, utan enbart benmaterial från säkra 
kontexter. Ytterligare en prioritering gjordes för att omfatta 25 undersökta anläggningar med drygt 
4000 fragment ben med en vikt på ca 2,2 kg, vilket utgör 70 % av den totala mängden ben från alla 
anläggningarna (ca 3,1 kg). Syftet med den osteologiska analysen var i första hand att få grepp om 
platsens ekonomi. 
Mängden ben från de undersökta kontexterna varierade kraftigt. Men i materialet fanns ett par 
kontexter som utmärkte sig lite extra ifråga om benmängd, framförallt anläggningarna från den 
sydvästra delen av det undersökta området (stolphålen A043, A055 och A074, samt härden A053) 
och kulturlagerresten A222 i den södra delen av det undersökta området. I stor utsträckning kommer 
det analyserade benmaterialet från väldaterade kontexter. Men materialet härrör från ett 
förhållandevis långt tidsspann och det undersökta området omfattar endast och sannolikt bara en 
liten del av boplatsen, varför det analyserade materialet inte kan bidra till några uttömmande 
tolkningar av rumsliga mönster rörande ekonomi på platsen. 
Faunaekonomin domineras av får och/eller getter. Fåren slaktades framför allt som lamm eller 
fjolårslamm och har levererat kött. I något mindre utsträckning finns kor4, såväl äldre som yngre. Det 
tolkas som att mjölkprodukterna (mjölk, smör och ost) varit av primär betydelse. Kött och mjölk från 
tamboskapen kompletterades med kött och tran från jakt av marina däggdjur, dvs. säl, såväl gråsäl 
som vikare har kunnat identifieras i benmaterialet. En noterbar del av det animaliska proteinet 
erhölls även från fiske och fågeljakt. Fisket har främst drivits inomskärs, eftersom merparten av 
fiskbenen kommer från söt- och bräckvattenarter såsom abborre, gädda och karpfiskarter; men ett 
fåtal fynd av strömming indikerar att ett visst fiske också har bedrivits längre ut till havs. 
Boplatsmaterialet innehåller även ben från tamsvin och häst, och ett fåtal rester efter skogslevande 
arter, såsom skogshare och räv. 
Benmaterialet har en övervikt på matavfall. Det noterades att materialet är mycket och ovanligt 
jämnt fragmenterat inom anläggningarna, samt innehåller relativt stora mängder brända ben i 
förhållande till obränt material, och framför allt en ovanligt stor mängd ben som bränts i låga 
temperaturer. Då det observerades också väldigt få vittrade ben, vilket kan tala för att avfallet 
begravts snabbt under jord, kan man fundera kring huruvida dessa iakttagelser kan indikera dels 
platsens folkrikedom, dels strävan efter effektiv avfallshantering genom bränning. Detta tillsammans 
med den dokumenterade artvariationen är mycket viktigt ur ett statusperspektiv, då analysen av 
benmaterialet sammantaget indikerar att boplatsen har haft en högre status. 
 
Makrofossilanalys 
Makrofossilanalysens syfte var att utreda förekomst av sädeslag och fröer och därigenom svara på 
frågor om de aktiviteter som gett upphov till de påträffade anläggningarna, samt få uppfattning om 
hushållning och närmiljö. Dessutom utfördes den arkeobotaniska analysen med syfte att plocka ut 
                                                          
4
 En beräkning av minsta individantal visar att skillnaderna mellan får/get och nötboskap inte är så stora. 
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lämpligt material för datering genom 14C. Då inga strukturer eller konstruktioner kunde konstateras 
efter avbaningsfasen och endast ett av husen (Hus 1) identifierades under utgrävningen insamlades 
jordprover för makrofossilanalys utifrån principen att endast mycket säkra kontexter provtogs och i 
största möjliga mån från olika delar av schaktet. Detta resulterade i sammanlagt 33 jordprover från 
29 anläggningar. Alla jordprover preparerades, men endast 17 styck prioriterades vidare för 
makrofossilanalys. Prioriteringen gjordes dels utifrån anläggningarnas karaktär och resultaten från 
kontextualiseringsarbetet, dels på basen av synligt makrofossilinnehåll som iakttagits under den 
preliminära besiktningen och prepareringen; dock behölls också den ursprungliga 
insamlingsprincipen där en översiktsbild av hela det undersökta områdets miljö eftersträvades.  
Analysen utfördes av Jennie Andersson under handledning av Anneli Ekbolm, GEARK (bilaga 12). 
De 17 analyserade proverna härrörde främst från stolphålskontexter, men också från en härd och en 
ugn, samt från en av de – som senare visade sig att vara recenta – anläggningarna med siltig fyll. Det 
sistnämnda och ett av stolphålen, A262, visade sig att inte innehålla något förkolnat, förhistoriskt 
material. Alla andra proverna var innehållsrika. Tre av de analyserade stolphålsproverna kommer från 
Hus 1 och ett från Hus 3. Från Hus 1 identifierades utöver brända ogräsfröer en ev. deponering av 
sädeskorn. De bestämbara förkolnade sädeskornen i deponeringen identifierades främst som 
skalkorn, men också som vete. Även i den förmodade ugnen dokumenterades bland annat ett stort 
antal förkolnade sädeskorn. Bland det identifierade materialet från anläggningen fanns sädeskorn 
från havre, vete och korn, samt ett förmodat korn av råg. Även andelen ogräs är relativt stort i den 
anläggningen. Ogräset har förmodligen följt med spannmålsskörden och därmed är det givet att 
fundera huruvida säden i den förmodade ugnen kan ha tröskats/förvarats i närheten. Då mängden av 
bränt och obränt ben som påträffades i samma prov var liten, kan detta indikera att ugnen 
huvudsakligen använts till att hantera spannmål. 
Förekomsten av botaniska makrofossil i anläggningarna var generellt hög. De flesta av 
anläggningarna innehöll större mängder förkolnade sädeskorn men också med brända ogräsfröer 
inblandat, samt mindre mängder bränt och obränt ben. Bland sädeskornen som kunde bedömas 
närmare till art dominerar korn. Frånvaro av vissa ogräs bland sädeskorn som normalt sett påträffas i 
gårdsmiljöer från järnålder (som starr, gröen, gräs, halvgräs, losta, viol, klöver, fingerörter, 
slideväxter m.fl.) gav upphov till idén att säden på denna boplats har förvarats eller hanterats 
annorlunda än ”vanlig” säd för hushållsbehov. Det är möjligt att säden som påträffats i Kvarnbo inte 
har odlats på platsen eller i dess direkta närhet, utan transporterats dit. Det observerades också 
noterbart mindre mängd av vissa ogräs som normalt påträffas och trivs i människors och djurs 
närhet. Den frånvaron kan innebära att djur inte hållits i närheten av byggnaderna på det undersökta 
området. Som en intressant aspekt kan det också nämnas ett fynd av ett förkolnat frö av svärdslilja – 
en giftig, stor flerårig ört som kan bli väldigt hög och trivs i vatten eller fuktiga och näringsrika 
strandnära miljöer. Förekomst av svärdslilja visar tydligt att platsen har legat strandnära. 
 
Vedartsanalys 
Från anläggning A161 som tillhör gruppen av totalt nio anläggningarna med siltig fyll och tolkas som 
rester efter stenlyft tillvaratogs ett större fragment av obränt trä för datering. Vid det här fallet 
skickades provet före 14C-analys till vedartsbestämning som utfördes av Erik Danielsson, VEDLAB 





Sammanlagt har 22 prover från undersökningarna 2016 14C-analyserats vid Ångströmlaboratoriet 
(bilaga 14): 11 av sädeskorn, åtta av nötskal, två av träkol och ett av obränt trä. Yngst (modern tid) 
blev provet från A161, från anläggningen med siltig fyll som tolkas som rester efter en stenlyft: det 
daterade granträet (som kan ha ganska hög egenålder) kom från en mycket säker kontext och den 
sentida dateringen bekräftar att recenta störningar på boplatsen har varit mycket djupgående. Äldst 
(romersk järnålder) blev provet från primärfyllningen i stolphål A132 som tillhör Hus 1. Dock 
analyserades detta prov inte för vedart och vi vet inte exakt vilket trä och vilken del av det har 
daterats och därmed vilken egenålder det daterade träslaget kan ha. Samma gäller provet från 
stolphålet A212. De övriga proven kommer från material med garanterat mycket låg egenålder. 14C-
dateringarna visar att de undersökta kontexterna på ytan nyttjats från slutet av folkvandringstid till 
slutet av vikingatid. Tonvikten i dateringarna ligger dock i merovingertid (tabell 13, bilaga 14). 
 
Lab. nr Anl.nr Mtrl. 14C ± 







primärfyll, hus 1 
Träkol 1798 26 140 - 320 AD 130 - 330 AD 
Ua-56592 A212, stolphål Träkol 1586 26 420 - 540 AD 410 - 540 AD 
Ua-56591 A211, stolphål Sädeskorn 1581 26 420 - 540 AD 410 - 550 AD 
Ua-54779 A209, stolphål Nötskal 1471 29 565 - 625 AD 540 - 645 AD 
Ua-56599 
A132, stolphål, 
sekundärfyll, hus 1 
Sädeskorn 1464 26 575 - 635 AD 550 - 645 AD 
Ua-56600 A138, stolphål, hus 1 Sädeskorn 1442 26 600 - 645 AD 570 - 655 AD 
Ua-56601 A138, stolphål, hus 1 Sädeskorn 1436 26 600 - 645 AD 570 - 655 AD 
Ua-54778 A138, stolphål, hus 1 Nötskal 1430 29 605 - 650 AD 575 - 660 AD 
Ua-56594 A16, stolphål Sädeskorn 1383 26 635 - 665 AD 610 - 675 AD 
Ua-56598 A34, stolphål Sädeskorn 1354 26 645 - 675 AD 630 - 770 AD 
Ua-56602 A254, stolphål Sädeskorn 1280 26 680 - 770 AD 670 - 770 AD 
Ua-56593 A11, stolphål, hus 3 Nötskal 1246 26 685 - 775 AD 680 - 870 AD 
Ua-56596 A32, ugn Sädeskorn 1244 26 680 - 800 AD 680 - 870 AD 
Ua-56595 A32, ugn Sädeskorn 1241 26 680 - 860 AD 680 - 880 AD 
Ua-56603 A256, stolphål Sädeskorn 1220 26 720 - 870 AD 690 - 890 AD 
Ua-56597 A32, ugn Sädeskorn 1218 26 720 - 870 AD 690 - 890 AD 
Ua-54776 A055, stolphål Nötskal 1198 27 770 - 870 AD 720 - 900 AD 
Ua-54780 A254, stolphål Nötskal 1195 29 785 - 875 AD 720 - 940 AD 
Ua-54777 A072, nedgrävning Nötskal 1170 28 770 - 900 AD 770 - 970 AD 
Ua-54775 A053, härd Nötskal 1097 27 895 - 985 AD 880 - 1020 AD 
Ua-54781 A282, nedgrävning Nötskal 1066 28 900 - 1020 AD 890 - 1030 AD 
Ua-55970 A161, stenlyft Trä 114 26 1690 - 1930 AD 1680 - 1940 AD 
 






Vid de arkeologiska undersökningarna 2016 dokumenterades ett urval av det omrörda massmaterial i 
plogjorden som normalt vid undersökningar av de överplöjda boplatserna banas bort med maskin 
och/eller inte fångas in vid metalldetektorkartering. Bland det fyndmaterialet fanns vanligt 
boplatsmaterial såsom obrända och brända ben från djur (matavfall), bränd lera från konstruktioner, 
keramik, men också skifferbrynen som används för att vässa saker, flinta för att starta eld, och slagg 
som indikerar metallhantverk. Dessutom uppdagades benkamsfragment och olika typer av pärlor 
daterade till såväl merovinger- som vikingatid. Men den mest talande fyndkategorin från plogjorden 
blev glas tillhörande olika typer av förhistoriska bägare. Glasbägare, en importerad lyxprodukt under 
yngre järnåldern, är ett av de mest karakteristiska fynden antydande en hallfunktion på en storgård. 
Plogjordsundersökningen fångade också upp ytterligare ett par diagnostiska metallföremål. Ett 
ändfragment av ett likarmat spänne från vikingatiden är det fjärde fyndet av typen likarmade 
spännen från Sa 14.9. Ett litet förgyllt remändebeslag ornerat i karvsnittsteknik och daterat till 
merovingertid kan räknas in bland fynden som har haft ett stort ekonomiskt värde. Och fyndet av 
den vikingatida kubo-oktahedriska/polyedriska vikten med punsade symboler har tillfogat en vidare 
funktion till boplatsen – handeln. Sammanfattningsvis, och speciellt tillsammans med resultaten från 
tidigare metalldetekteringsinsatser, så har fornfynden från plogjordsundersökningen varit avgörande 
för definitionen av boplatsen som en högstatusmiljö från yngre järnåldern. Matjordsfynden från 
Kvarnbo återspeglar rikedom och vidsträckta kontakter med omvärlden, samt indikerar rituella inslag 
antydande hallfunktion. 
Massfynd från ploglagret på den undersökta delen av åkern uppvisade en rätt så distinkt 
spridningsbild. I det centrala undersökningsområdet var de västliga delarna, särskild den sydvästra 
delen, de fyndrikaste. Sydvästra delen är också området där de fyndrikaste anläggningarna 
dokumenterades. Dock kan en sådan fyndspridningsbild i matjorden inte enbart ses som ett resultat 
av och/eller tecken på lokalens rumsliga organisation, eftersom de aktuella undersökningarna 
fokuserade på det topografiskt högsta området på fältet som har varit mest utsatt för plöjning, men 
även för naturliga processer som erosion, och de västliga delarna av det centrala undersöknings-
området var över halv meter lägre från de östliga. Också, eftersom den systematiska 
plogjordsundersökningen år 2016 var av begränsad karaktär med tanken på åkerns utsträckning samt 
den förmodade, mycket omfattande utbredningen av boplatsen. I det här sammanhanget är det 
noterbart att även mängden av från plogjorden vid avbaningsfasen framdetekterat recent material – 
som var förhållandevis liten – förekom i större mångfald från just västra delarna av undersöknings-
området. 
Den överplöjda boplatsen Sa 14.9 är inte avgränsad, men den genomförda plogjordsundersökningen 
har förtydligat att det finns mycket fyndrika och åtminstone delvis ostörda kulturlager och 
anläggningar bevarade under plogjorden, främst söder om det under 2016 undersökta 
huvudområdet. Merparten av alla fynd från plogjorden gjordes från en enda provruta undersökt 
perifert i förhållande till det centrala undersökningsområdet – den sydligaste provrutan, närmast 
dagens kyrka. Sett tillsammans med metalldetekteringsfynden från tidigare undersökningar är det 
ganska tydligt att området mellan dagens kyrka och det centrala undersökningsområdet har en högre 
andel av järnåldersfynd och tyder på bättre bevarade, intensiva bosättningsspår i detta område. 
Fynden från matjorden sträcker sig dock åt alla håll från det centrala undersökningsområdet. 
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Att den undersökta delen av boplatsen är bara en liten del av en mycket större bebyggelse avslöjades 
tillika av den på en större sammanhängade yta framtagna anläggningsbilden. Undersökningen 
eftersträvade att ta fram och dokumentera den på det infraröda flygfotografiet synliga byggnadens 
planlösning i den mån den är bevarad, men konstanterade att den, liksom spår efter de yngsta 
faserna av det förhistoriska användandet är av allt att döma bortplöjda i det aktuella området. 
Samtidigt var undersökningsområdet förhållandevis anläggningsintensivt. Ett stort antal av stolphål, 
men också andra arkeologiska anläggningar påvisades, och vittnade om en intensiv bebyggelse på 
platsen. Det konstaterades att många anläggningar var hårt drabbade av plogen, speciellt i schaktets 
centrala delar, samt att det finns en del mycket djupgående recenta anläggningar inom det 
undersökta området. Men det fanns också åtskilliga arkeologiska anläggningar som var välbevarade 
och rika på fyndmaterial. Tre säkra husstrukturer kunde identifieras. Mängden stolphål i schaktet 
visade dock på många fler strukturer på platsen, med fortsättning utanför det undersökta området. I 
de massiva stenskodda stolphålen tillhörande det största av de identifierade husen, Hus 1, som var i 
större delen sträckandes utanför den undersökta ytan, dokumenterades avsiktliga deponeringar av 
skilda slag (ben och sädeskorn). Ett husoffer kan eventuellt knytas även till Hus 2. Två av de 
identifierade husen, Hus 1 och Hus 3 kunde 14C-dateras: en till den första och den andra till den 
senare halvan av merovingertid. Men även det tredje huset, Hus 2, med tydliga spår efter 
ombyggnationer, hör sannolikt till början av yngre järnåldern. De övriga 14C-daterade anläggningar, 
från schaktets olika delar och utan någon tidsmässigt finare rumslig gruppering, faller tillika främst till 
merovingertiden, men också till övergången mellan  merovinger- och vikingatid. Endast två, därvid 
överlappande anläggningar, från schaktets sydvästra del, daterades entydligt enbart till vikingatiden. 
Anläggningsbilden domineras helt av stolphål samt nedgrävningar, och det ter sig märkligt att endast 
tre härdar registrerades. Ingen av dessa kunde sättas i samband med aktiviteter knutna till de 
identifierade husen; alla ligger i den sydvästra delen av schaktet där det också dokumenterades en 
noterbar koncentration av stora stolphål, inklusive stolphål med kulturlagerfyll. Det området, med 
fortsättning söderut, utanför det undersökta området, anses utgöra en del av en aktivitetsyta som 
skiljer sig starkt från de andra delarna av det undersökta schaktet. 
Undersökningarna konstaterade att det finns mycket, främst osteologiskt fyndmaterial i de orörda 
kontexterna. De fyndrikaste anläggningarna fanns med ett undantag av en kulturlagerrest vid den 
södra kanten av den undersökta ytan, i den sydvästra delen av undersökningsområdet. Analysen av 
benmaterialet har fastslagit en stor artvariation i materialet som består av både land- och 
havslevande däggdjur samt fågel och fisk. Benmaterialet, med övervikt på matavfall, var mycket och 
ovanligt jämnt fragmenterat innehållandes en ovanligt stor mängd ben som bränts i låga 
temperaturer samt väldigt få vittrade ben. Dessa iakttagelser kan indikera dels platsens folkrikedom, 
dels strävan efter effektiv avfallshantering genom bränning. Även det makrofossila materialet från 
analyserade kontexterna var innehållsrikt. Skilda sädesarter identifierades varvid frånvaro av vissa 
ogräs som normalt sett påträffas i gårdsmiljöer från järnåldern kan indikera att säden på denna 
boplats har förvarats eller hanterats annorlunda än ”vanlig” säd för hushållsbehov. Bland annat 
observerades också noterbart mindre mängd av vissa ogräs som normalt påträffas och trivs i 
människors och djurs närhet. Den frånvaron kan innebära att djur inte hållits i närheten av 
byggnaderna på det undersökta området. Sammantaget ger de genomförda naturvetenskapliga 





De arkeologiska forskningsundersökningarna på fornlämning Sa 14.9 som utförts stegvis mellan åren 
2014 och 2016 har emanerat från det infraröda flygfoto som kom till projektledarens kännedom år 
2012. På flygfotot syns i åkern norr om Saltviks kyrka konturerna efter vad som förmodas ha varit ett 
förhistoriskt långhus, särskilt med åländska mått mätt ovanligt stort med sina 45 m x 15 m. 
Utifrån dimensionen på detta förmodade hus i kombination med kontexten, kom projektledaren att 
närma sig objektet med utgångspunkten att det kunde röra sig om en s.k hallbyggnad från yngre 
järnålder. Efter en serie lovande förundersökningsinsatser 2014-2015, kom 2016 års utgrävning att 
utgöra slutfasen, där det uttalade syftet var att avtäcka det område där byggnaden stått och därmed 
få en närmare inblick i detaljer kring strukturer, datering och fyndmaterial i anslutning till hallen. 
I relation till denna utgångspunkt har resultaten av 2016 års arbete varit förvånande. Som förväntat 
framkom en stor mängd förhistoriska strukturer, den absoluta majoriteten stophål, över så gott som 
hela det avtäckta området på mer än 1000 kvadratmeter. Det står dock helt klart att dessa inte ens 
med god vilje går att få att följa de byggnadskonturer som var projektets ursprung. «Hallen», såsom 
den framträtt på flygfotot finns inte representerad bland stolphålen, åtminstone inte till den grad så 
att byggnaden går att följa utifrån detta data. 
Däremot har undersökningen berört tre andra stolpburna hus, samt en mängd stolphål som inte går 
att tillskriva hus. Ett problem härvidlag är att undersökningen fokuserat på, och haft tillstånd att 
undersöka det område som definierats av hallkonturerna, medan den anläggningsbild som 
framkommit tillhör ett mycket större komplex. Anläggningsområdena fortsätter i så gott som alla 
riktningar från den undersökta ytan, med särskild intensitet i sydlig riktning. Olika tiders aktivitet 
överlappar varandra och inslag av moderna ingrepp i form av diken, stenlyft och gropar stör 
ytterligare bilden. Även om en del anläggningar var överraskande djupa och välbevarade, så har 
kontinuerlig plogning av undersökningsytan, som utgör åkerns högsta punkt, lett till kraftig erosion, 
endast lämnande kvar botten av en stor del av stolphålen. 
Husen och merparten av övriga daterade anläggningar tycks härröra från merovingertid, alltså yngre 
järnålderns tidigast del. Ett fåtal dateringar ger också äldre järnålder och ytterligare några hamnar i 
vikingatid. Det finns en antydan till separata aktivitetsområden inom undersökningsområdet, där bl.a 
undersökningens enda (och ovanligt få) härdar återfinns i den sydvästra delen. Detta kan förvisso 
även ha med bevaringsförhållandena att göra, då plogjordens tjocklek tilltog i denna riktning, vilket 
bör ha fungerat som ett skydd för underliggande anläggningar i större grad än på de mer utsatta 
områdena mot norr. 
Den stora hallen, såsom den förmodades återfinnas på platsen, saknas. Vad har då skett? Har det 
aldrig stått en hall i Kvarnbo? Undersökaren är av åsikten, att den genomförda undersökningen 
berört en bosättningsfas som ligger före det på det infraröda flygfotografiet synliga långhusets 
grundläggande. Det ligger en diskrepans mellan de dateringar som erhållits från anläggningarna 
under plogjorden och de daterbara fynden som kommit i matjorden. Generellt är de daterade 
strukturerna äldre än de väldaterade fyndtyper som vittnar om en vikingatida närvaro på platsen. De 
naturvetenskapliga analyser som genomförts på material från anläggningarna signalerar att det inte 
rört sig om en «normal gårdsmiljö» under denna tidigare fas, bl.a är artvariationen bland 
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faunamaterialet ovanligt stort, samtidigt som det makrofossila materialet indikerar att bosättningen 
inte legat i anslutning till vare sig betes- eller odlingsmarker, något som bör ses som ovanligt. 
Däremot tycks bosättningen ha legat precis intill strandkanten.  Ur ett arkeologiskt perspektiv kan 
man lyfta fram den närmast totala frånvaron av härdar, vissa av stolphålens ovanliga dimensioner, 
samt förekomst av nedläggelser -offer- av kött och spannmål i stolphålen, men kanske framförallt 
förekomsten av merovingertida glasfragment som indikatorer på en plats med en betydelse utöver 
det normala. Glas- och andra daterande praktfynd, som påträffats i plogjordsundersökningen, visar 
tydligt att den särskilda status som platsen haft fortsatt in i vikingatid, även om få anläggningar kan 
knytas till denna senare period. De anläggningar som hört till denna senare fas är helt enkelt 
bortodlade. Det är förmodligen dessa senare kulturlageravsättningar som samtidigt skapat en 
skyddande buffert för den föregående, äldre fasen och låtit undersökningen blottlägga 
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Bilaga 1. Lista av föremål påträffade vid metalldetektorkarteringen  
 





- Bleck Brons Odef 
 
1447786,215 6685378,018 
- Smälta Brons Odef 
 
1447786,926 6685380,894 
- Bleck Brons Odef 
 
1447788,041 6685380,616 
- Bleck Brons Odef 
 
1447789,278 6685380,638 
- Smälta Bly Odef 
 
1447792,384 6685382,194 
- Bleck Brons Odef 2 st 1447788,251 6685383,487 
- Knapp Cu? Sentida 2 st 1447792,21 6685383,348 
ÅM 791:12 Smälta Brons Odef 
Spännesfragment? Hittat i 
ett område med en hög 
koncentration av smältor 
samt fynd av bronsklipp/-
bleck 
1447800,979 6685384,56 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 1/6 öre 16??, svenskt 1447774,387 6685385,539 
- Bleck Brons Odef 
 
1447787,251 6685387,478 
- Bleck Brons Odef 2 st 1447786,734 6685387,498 
- Smälta Bly Odef 
 
1447762,662 6685423,922 
- Mynt Silver Nyare tid 2 öre 1573, svenskt 1447772,727 6685389,855 
- Fingerborg Mässing Odef 
 
1447767,55 6685394,107 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 1/4 öre 1636, svenskt 1447765,403 6685397,017 
- Skrot Järn Odef rör 1447762,427 6685288,477 
- Kapsyl Aluminium? Sentida 
 
1447763,252 6685279,797 
- Länk? Cu-leg Odef ser ut som nr 8 i formen 1447743,308 6685323,208 
ÅM 791:2 Nål Brons 
Yngre 
järnålder 
spännesnål 1447742,907 6685328,932 
- Mynt Cu Sentida 1/4 skilling 1807, svenskt 1447742,865 6685331,016 
- Mynt Silver Sentida 5 kopek 1838, ryskt 1447744,962 6685333,174 
- Nyckel Cu-leg Sentida 
 
1447719,883 6685327,233 








- Skrot Aluminium? Odef 
 
1447819,674 6685317,406 
- Länk? Cu-leg Odef 
 
1447771,91 6685333,925 
- Smälta Tin? Odef 
 
1447769,9 6685332,363 
- Skrot Aluminium? Odef konservburk 1447794,216 6685372,594 






- Ring Cu-leg Odef 
 
1447787,813 6685379,588 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447749,167 6685278,294 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447821,142 6685324,213 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447834,484 6685325,312 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447827,208 6685318,782 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447829,26 6685314,829 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447753,556 6685372,6 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447809,035 6685372,558 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447777,813 6685376,046 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447792,975 6685376,596 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 1/4 öre 163?, svenskt 1447799,156 6685376,422 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 1 öre 1721, svenskt 1447785,132 6685378,326 
- Bleck Brons Odef 
 
1447745,657 6685301,694 
- Bleck Brons Odef 
 
1447746,091 6685298,692 
- Sölja Cu-leg Odef 
 
1447818,606 6685319,123 
- Patronhylsa Mässing Sentida 
 
1447818,637 6685322,302 
- Smälta Brons Odef 
 
1447830,219 6685315,714 
- Mynt Silver Nyare tid 1/2 öre 1592, svenskt 1447780,836 6685364,613 
ÅM 791:1 Spänne Brons Vikingatid 
likarmat spänne, fragment 
(mittparti) 
1447771,453 6685352,624 
- Bleck Brons Odef 
 
1447786,489 6685373,299 
- Bleck Brons Odef 
 
1447791,776 6685373,761 
- Bleck Brons Odef 
 
1447789,72 6685379,37 
- Bleck Brons Odef 
 
1447786,21 6685378,893 
- Tråd Koppar Odef 
 
1447754,418 6685361,239 
- Mynt Cu-leg Nyare tid svenskt 15/1600-tal 1447669,864 6685381,812 
- Bleck Brons Odef tjock, fyrkantig 1447659,304 6685382,464 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 1/4 skilling 1799, svenskt 1447660,363 6685382,424 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447696,437 6685381,267 
- Fragment Brons Odef 
 
1447671,986 6685383,329 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447704,262 6685377,399 
- Fingerborg Mässing Odef 
 
1447702,283 6685379,798 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447711,312 6685382,311 
ÅM 791:3 Mynt Silver Vikingatid 
Dirham, abbasid präglat 
810-816 AD 
1447697,168 6685382,15 
ÅM 791:4 Spänne Brons Vikingatid 
likarmat spänne, fragment 
(ändparti) 
1447697,368 6685383,444 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447694,96 6685384,323 
- Lod Bly Odef 
 
1447709,799 6685386,839 
- Skrot Järn Sentida mycket stor plåt 1447706,39 6685390,433 
- Bleck Brons Odef 
 
1447711,312 6685392,686 
- Fingerborg Mässing Odef 
 
1447702,823 6685398,305 
- Sölja Cu-leg Odef punkt 37 vid 2014 1447756,614 6685372,852 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 1/2 öre 1720, svenskt 1447758,175 6685362,017 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 1/2 öre 1592, svenskt 1447763,201 6685342,293 
- Bleck Bly Odef 
 
1447749,273 6685340,815 
- Skrot Aluminium Sentida ring 1447750,461 6685334,323 
- Bleck Brons Odef 
 
1447733,61 6685322,989 





Sentida Coke 1447729,372 6685336,949 








- Mynt Cu-leg Nyare tid dalklipping 1521, svenskt 1447722,847 6685330,48 
ÅM 791:5 Beslag Brons 
Yngre 
järnålder 
genombrutet rembeslag 1447724,503 6685339,807 






- Knapp Cu? Sentida 
 
1447720,526 6685324,358 
- Bleck Brons Odef 
 
1447719,917 6685331,737 
- Sölja Cu-leg Odef 
 
1447719,782 6685321,985 
ÅM 791:7 Mynt Silver Vikingatid 
Dirham, abbasid präglat av 
kalif al-Amin i Bagdad 811-
812 AD 
1447716,229 6685323,545 






- Knapp Cu? Sentida 
 
1447713,942 6685347,513 
ÅM 791:8 Spänne Brons Vikingatid 
liten rund spänne, förgylld 
och ornerad med en 
triangulär figur i mitten och 
palmetter vid kanten 
1447712,434 6685339,735 
- Bleck Brons Odef 
 
1447711,638 6685331,107 
- Mynt Cu-leg Odef oidentif. stor 1447710,209 6685336,727 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 1/6 öre 1666, svenskt 1447706,715 6685338,08 
- Knapp Cu? Sentida punkt 6 vid 2014 1447705,876 6685360,161 
- Skrot Aluminium Sentida 
 
1447704,932 6685339,227 
- Skrot Aluminium Sentida 
 
1447701,469 6685324,918 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 1 daler 1715, svenskt 1447703,931 6685339,513 
- Mynt Cu-leg Odef oidentif. stor 1447702,68 6685357,377 
- Sked Cu-leg Sentida punkt 13 vid 2014 1447702,196 6685350,894 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 1/4 öre 163?, svenskt 1447701,662 6685341,895 
- Mynt Silver Nyare tid 1 fyrk 1589, svenskt 1447700,673 6685360,836 








- Skrot Aluminium Sentida 
 
1447697,237 6685336,627 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447696,6 6685338,992 
- Skrot Järn Sentida punkt 25 vid 2014 1447697,55 6685341,937 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447695,411 6685324,091 
- Bleck Brons Odef 
 
1447694,187 6685317,729 
ÅM 791:9 Spänne Cu-leg Vikingatid 
oval spännbuckla med en 
layout av fyra medaljonger, 
var och en dekorerad med 
en djurfigur, placerade runt 
en central romb 
1447694,176 6685324,707 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 2 öre 1746, svenskt 1447695,09 6685325,046 
- Skrot Aluminium Sentida 
 
1447694,74 6685334,787 








ÅM 791:10 Fragment 
 
Medeltid? bokbeslag 1447691,764 6685326,447 
- Mynt Silver Nyare tid 1 öre 1715, svenskt 1447693,546 6685359,323 
- Mynt Cu-leg Odef oidentif. liten 1447691,641 6685371,661 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447686,683 6685367,61 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447686,648 6685364,516 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 1/6 öre 1673, svenskt 1447687,432 6685361,676 
- Skrot Aluminium Sentida 
 
1447688,764 6685354,698 
- Kula Bly Odef 
 
1447688,528 6685346,272 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 
8 öre 1591, svenskt, 
klipping 
1447685,626 6685326,631 
- Bleck Brons Odef 
 
1447687,606 6685326,594 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 1/6 öre 1673, svenskt 1447667,532 6685320,823 
- Smälta Bly Odef 
 
1447664,529 6685320,42 
- Knapp Cu? Sentida 
 
1447661,598 6685318,677 
- Mynt Cu-leg Sentida 1 penny 1893, engelskt 1447659,355 6685319,09 
- Plåt Brons Sentida 
 
1447658,298 6685318,445 








- Sölja Cu-leg Odef 
 
1447656,869 6685321,275 
- Smälta Bly Odef 
 
1447670,295 6685325,076 
- Mynt Silver Nyare tid 1/2 öre 1615, svenskt 1447677,866 6685335,877 
- Mynt Cu-leg Nyare tid 1 öre 1700-tal, svenskt 1447685,988 6685350,908 
- Skrot Järn Odef 
 
1447681,356 6685330,583 
ÅM 791:11 Doppsko Brons Medeltid? till knivslida 1447681,166 6685338,61 
- Bleck Brons Odef 
 
1447682,118 6685375,954 
- Smälta Brons Odef 
 
1447680,211 6685358,927 





Bilaga 2. Bilder på tillvaratagna metalldetektorfynd från järnålder 
(före konserveringen) 
























0,95 x 0,95 m 
Rutan grävdes till ca -45 cm djup, men 
naturlig undergrund sannolikt något 
djupare. Plogspår observerades upp till 
-35 cm djup. S3 blandning av kulturlager 
och undergrundsmaterial; enstaka 
kolbitar i kulturlagret. Noterbar ökning 
av fyndmaterialet i S2 indikerande av en 
delvis sönderplöjd kulturlagerrest. 
Bland fynden ett märkligt litet 
lerfragment med ett tydligt hål. 
 
I S1 dokumenterades 0,4 kg bränd sten och 0,4 kg obränd sten. I S2 var det 0,15 kg bränd sten och 0,3 kg 
obränd sten. I S3 noterades inga brända stenar, 0,2 kg obränd sten. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X340/Y710 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 14 8,1 
 
X340/Y710 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 3 3,55 
 
X340/Y710 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 19 68 1 med struken yta 
X340/Y710 Ploglager S1 Recent Spik Järn 2 14,95 
 
X340/Y710 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 1 1,1 mörkgrön, sannolikt modern 
X340/Y710 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 2 1,2 porslin och rödgods 
X340/Y710 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 187 75,6 
 
X340/Y710 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 20 9,7 
 
X340/Y710 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 41 52,75 4 olika typer 
X340/Y710 Ploglager S2 Kärl 
 
Keramik 6 8,85 1 sicksack dekorerad 
X340/Y710 Ploglager S2 Recent Kärl Keramik 2 1,15 porslin och rödgods 
X340/Y710 Ploglager S2 Flinta 
 
Flinta 1 0,55 
 
X340/Y710 Ploglager S2 Pärla? 
 
Lera 1 0,45 röd lerfragment med tydligt hål 
X340/Y710 Kulturlager S3 Ben 
 
Obränt ben 114 48,6 
 
X340/Y710 Kulturlager S3 Ben 
 
Bränt ben 7 1,8 
 
X340/Y710 Kulturlager S3 Bränd lera 
 
Bränd lera 3 2,9 
 
X340/Y710 Kulturlager S3 Kärl 
 







0,85 x 0,85 m 
Anläggningsnivå på -30 cm djup där ett 
tydlig plogspår kunde noteras. Bland 
fynden ett fragment av klart glas med 
svag vulst, förhistorisk, kanske del av en 
räfflad bägare? 
Såväl S1 som S2 saknade brända stenar, 
det dokumenterades 0,65 kg resp. 0,46 
kg obränd sten i S1 och S2. 
 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X340/Y720 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 43 33,2 
 
X340/Y720 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 3 0,55 
 
X340/Y720 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 6 18,85 
 
X340/Y720 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 2 4,35 
 




med svag vulst, förhistorisk 
X340/Y720 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 21 38,1 
 
X340/Y720 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 4 1,25 
 
X340/Y720 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 5 2,6 
 
X340/Y720 Ploglager S2 Kärl 
 





1 x 1,03 m 
Anläggningsnivå på -25-28 cm djup. 
Spår av moränen dök upp redan i S1 
och vid -28 cm visade sig moränen 
genomplöjd av flera plöjningar. 
I S1 dokumenterades 0,63 kg bränd sten 
och 3,21 kg obränd sten. S2 saknade 




RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X340/Y730 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 10 4,1 
 
X340/Y730 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 3 2 
 
X340/Y730 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 4 2,75 
 
X340/Y730 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 2 4,4 rödgods med glasyr 
X340/Y730 Ploglager S1 Recent Kula Bly 1 0,75 blykula 
  
 
X340/Y730 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 1 3,45 
 




<0,1 bara tygdamm 
X340/Y730 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 3 0,55 
 
X340/Y730 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 1 0,3 
 
X340/Y730 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 3 4,95 
 





1 x 0,98 m 
Anläggningsnivå på -23-27 cm djup. På 
botten noterades det ett plogspår rakt 
genom en sotig anläggningsindikation. 
I S1 dokumenterades 0,74 kg bränd sten 
och 5,51 kg obränd sten. S2 saknade 





RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X340/Y735 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 11 8,05 
 
X340/Y735 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 4 1,1 
 
X340/Y735 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 8 7,85 
 
X340/Y735 Ploglager S1 Recent Hästsko Järn 1 85 
 
X340/Y735 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 2 1,2 
 
X340/Y735 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 1 <0,1 
 
X340/Y735 Ploglager S2 Bränd lera 
 





1 x 0,9 m 
Anläggningsnivå på -25 cm djup. Utöver 
minst ett N-S riktat plogspår, flera olika 
anläggningsindikationer på botten, 
speciellt vid NO och SV hörn. Bland 
fynden ett fragment av förhistoriskt 
glas. 
I S1 dokumenterades 0,18 kg bränd sten 
och 5,5 kg obränd sten. S2 saknade 





RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X340/Y740 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 43 11 
 
X340/Y740 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 26 3,5 
 
X340/Y740 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 25 7 
 
X340/Y740 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 3 1,75 
 





X340/Y740 Ploglager S1 Recent Hästskosöm Järn 1 7,1 hästskosöm (vinter) 
X340/Y740 Ploglager S1 Flinta 
 
Flinta 1 0,15 
 
X340/Y740 Ploglager S1 Recent Glas Glas 2 3,6 1 klar, 1 tjock mörkgrön 
X340/Y740 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 0,25 porslin 
X340/Y740 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 31 11,8 
 
X340/Y740 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 14 3,45 
 
X340/Y740 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 24 9,8 
 
X340/Y740 Ploglager S2 Recent Spik Järn 2 12,05 
 
X340/Y740 Ploglager S2 Flinta 
 





0,88 x 0,88 m 
Anläggningsnivå på -25-35 cm djup. 
Inga anläggningsindikationer 
observerades på botten av rutan som 
hade generellt något avvikande 
karaktär: lera och undergrundsmoränen 
blandad med matjord och innehållande 
många små skärviga stenar (utkast-
material från en härd eller dess 
omgivning?). 
 
I S1 dokumenterades 1,54 kg bränd sten och 2,62 kg obränd sten. I S2 var det 0,18 kg bränd sten och 
2,46 kg obränd sten. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X340/Y745 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 16 13,05 
 
X340/Y745 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 2 1,15 
 
X340/Y745 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 3 5 bitar av samma fragment 
X340/Y745 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 1 1,85 
 
X340/Y745 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 1 0,8 ljusgrön, sannolikt modern 
X340/Y745 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 66 52,75 
 
X340/Y745 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 13 2,8 
 
X340/Y745 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 1 7,35 
 
X340/Y745 Ploglager S2 Kärl 
 
Keramik 7 27,55 
1 mynningsfragment, 1 med 






1 x 0,9 m 
Anläggningsnivå på -25-27 cm djup. 
Undergrundsmaterialet blandad med 
matjorden redan i S1. Två N-S riktade 
plogspår på botten. Bland fynden ev. 
förhistoriska glasskärvor. 
I S1 dokumenterades 0,1 kg bränd sten 
och 13,82 kg obränd sten. S2 saknade 
brända stenar och innehöll 2,91 kg 
obränd sten. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X340/Y750 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 19 10,3 
 
X340/Y750 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 12 2 
 
X340/Y750 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 36 28,4 
 
X340/Y750 Ploglager S1 Recent Fragment Järn 2 8,3 spik och knivspets 
X340/Y750 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 2 1 grön skärva ev. förhistorisk 
X340/Y750 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 4 12,35 
rödgods med glasyr, porslin av 
märket "Arabia" 
X340/Y750 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 1 13,2 
 
X340/Y750 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 5 4,8 
 
X340/Y750 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 4 1,4 
 
X340/Y750 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 5 1,3 
 
X340/Y750 Ploglager S2 Glas 
 
Glas 1 0,45 grön skärva ev. förhistorisk 




1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -28 cm djup. Flera 
plogspår på botten. 
Såväl S1 som S2 saknade brända stenar, 
det dokumenterades 3,79 kg resp. 0,8 










RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X340/Y755 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 2 1,55 
 
X340/Y755 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 13 12,65 
 
X340/Y755 Ploglager S1 Recent Fragment Järn 2 9,9 1 nitbricka 
X340/Y755 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 1 0,5 
 
X340/Y755 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 1 0,25 
 
X340/Y755 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 2 0,45 
 
X340/Y755 Ploglager S2 Glas 
 




1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -22 cm djup; rutans 
botten på -30-34 cm djup. Från ca -22 
cm djup förvandlades jordmån till ett 
kompakt lerlager med flera 
genomplöjningar. 
I S1 dokumenterades 0,69 kg bränd sten 
och 6,68 kg obränd sten. S2 saknade 
brända stenar och innehöll 0,91 kg 
obränd sten. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X340/Y760 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 52 12,65 
 
X340/Y760 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 13 2,9 
 
X340/Y760 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 37 12,05 
 
X340/Y760 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 1 0,3 
 
X340/Y760 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 2 0,75 rödgods med glasyr 
X340/Y760 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 3 1,05 olika typer, sannolikt moderna 
X340/Y760 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 2 1,15 liten slagg(?)kula magnetisk 
X340/Y760 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 1 0,65 
 
X340/Y760 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 3 0,3 
 
X340/Y760 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 5 3,6 
 






1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -28 cm djup. N-S 
riktade plogspår konstaterades, ev. 
Anläggningsindikation mellan 
plogspåren. Bland fynden förhistoriskt 
kamfragment och en blå segmenterad 
pärla från vikingatid. 
Såväl S1 som S2 saknade brända stenar, 
det dokumenterades 2,86 kg resp. 2,72 
kg obränd sten i S1 och S2. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X345/Y725 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 25 21,55 
 
X345/Y725 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 7 2,45 
 
X345/Y725 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 12 20,25 
 
X345/Y725 Ploglager S1 Recent Spik Järn 1 11,55 
 
X345/Y725 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 3 0,85 olika typer, sannolikt moderna 
X345/Y725 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 1,5 rödgods med glasyr 
X345/Y725 Ploglager S1 Flinta 
 
Flinta 1 0,65 
 
X345/Y725 Ploglager S1 Kam 
 
Obränt ben 1 
 
förhistorisk 
X345/Y725 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 11 4,6 
 
X345/Y725 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 2 0,75 
 
X345/Y725 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 2 22,8 
 
X345/Y725 Ploglager S2 Recent Fragment Järn 1 1,15 
 
X345/Y725 Ploglager S2 Pärla 
 
Glas 1 0,4 





1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -25 cm djup. Två 
tydliga anläggningsindikationer 
observerades: en vid rutans O-kant och 
den andra vid rutans V- kant/NV-hörn. 
I S1 dokumenterades 0,41 kg bränd sten 
och 7,34 kg obränd sten. S2 saknade 







RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X345/Y730 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 42 13,55 
 
X345/Y730 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 9 1,95 
 
X345/Y730 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 16 11,35 
 
X345/Y730 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 3 4,55 1 mynningsfragment 
X345/Y730 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 3 0,85 olika typer, sannolikt moderna 
X345/Y730 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 5 0,85 
 
X345/Y730 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 3 1,6 
 
X345/Y730 Ploglager S2 Kärl 
 
Keramik 2 0,65 
 
X345/Y730 Ploglager S2 Glas 
 




1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -25-30 cm djup. 
Mycket morän blandad med matjorden 
i bägge skikten. Botten på rutan är 
komplex med ev. anläggnings-
indikationer i olika former och färger. 
En stor, klar melonpärla från vikingatid 
bland fynden. 
Såväl S1 som S2 saknade brända stenar, 
det dokumenterades 8,99 kg resp. 8,4 
kg obränd sten i S1 och S2. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X345/Y735 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 2 0,35 
 
X345/Y735 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 1 0,15 
 
X345/Y735 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 2 3,75 delar av samma fragment 
X345/Y735 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 1 3,25 
 
X345/Y735 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 6 3,45 
 
X345/Y735 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 2 0,7 
 
X345/Y735 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 4 4 
 
X345/Y735 Ploglager S2 Flinta 
 
Flinta 2 1,05 
 
X345/Y735 Ploglager S2 Glas 
 
Glas 1 0,2 grön skärva ev. förhistorisk 
X345/Y735 Ploglager S2 Pärla 
 








1 x 0,95 m 
Anläggningsnivå på -26 cm djup. En 
tydlig anläggningsindikation vid rutans 
O-kant. 
I S1 dokumenterades 0,19 kg bränd sten 
och 6,89 kg obränd sten. S2 saknade 





RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X345/Y740 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 13 7 
 
X345/Y740 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 8 1,6 
 
X345/Y740 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 8 8,5 
 
X345/Y740 Ploglager S1 Recent Spets Järn 1 1,25 nålspets 
X345/Y740 Ploglager S1 Recent Plast Plast 1 0,9 svart 
X345/Y740 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 6 1,2 
 
X345/Y740 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 4 0,8 
 
X345/Y740 Ploglager S2 Bränd lera 
 





0,85 x 0,85 m 
Anläggningsnivå på -23-28 cm djup. Två 
tydliga anläggningsindikationen vid 
rutans NV och SV hörn. Bland fynden en 
ev. förhistorisk glasskärva samt en rund, 
auberginefärgad pärla från 
Merovingertid. 
Såväl S1 som S2 saknade brända stenar, 
det dokumenterades 7,04 kg resp. 1,8 
kg obränd sten i S1 och S2. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X345/Y745 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 11 3 
 
X345/Y745 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 7 1,2 
 
X345/Y745 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 4 1,35 
 
X345/Y745 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 1 0,25 
 




X345/Y745 Ploglager S1 Pärla 
 
Glas 1 0,9 
auberginefärgad, rund, 
merovingertid 
X345/Y745 Ploglager S1 Recent Glas Glas 3 2,1 olika typer 
X345/Y745 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 2 3,7 rödgods med glasyr 
X345/Y745 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 1 1,65 
 
X345/Y745 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 6 1,5 
 
X345/Y745 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 4 0,8 
 
X345/Y745 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 5 2,65 
 
X345/Y745 Ploglager S2 Recent Fragment Järn 1 1,8 
 
X345/Y745 Ploglager S2 Glas 
 




0,95 x 0,95 m 
Anläggningsnivå på -24 cm djup. 
I S1 dokumenterades 0,2 kg bränd sten 
och 8,91 kg obränd sten. S2 saknade 







RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X345/Y750 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 26 8,95 
 
X345/Y750 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 17 2,9 
 
X345/Y750 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 12 8,85 
 
X345/Y750 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 5 2,6 
 
X345/Y750 Ploglager S1 Recent Spik Järn 1 3,2 
 
X345/Y750 Ploglager S1 Flinta 
 
Flinta 1 0,9 
 
X345/Y750 Ploglager S1 Recent Glas Glas 1 0,35 
 
X345/Y750 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 1 0,65 
 
X345/Y750 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 <0,1 porslin 
X345/Y750 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 16 3,25 
 
X345/Y750 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 3 0,65 
 
X345/Y750 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 5 3,5 
 
X345/Y750 Ploglager S2 Recent Spik Järn 2 3,05 
 
X345/Y750 Ploglager S2 Slagg 
 
Slagg 1 2,15 
 







0,95 x 1 m 
Anläggningsnivå på -23-27 cm djup. 
Redan S1 blandad med undergrunds-
moränen.  Flera N-S riktade, ljusa 
plogspår på botten. 
Såväl S1 som S2 saknade brända stenar, 
det dokumenterades 8,36 kg resp. 1,91 




RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X345/Y755 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 11 5,5 
 
X345/Y755 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 8 1,55 
 
X345/Y755 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 9 3,15 
 
X345/Y755 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 2 0,9 
 
X345/Y755 Ploglager S1 Recent Hästskosöm Järn 1 4,9 
 
X345/Y755 Ploglager S1 Flinta 
 
Flinta 4 3,15 
 
X345/Y755 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 4 5,25 
 
X345/Y755 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 1 0,3 
 
X345/Y755 Ploglager S2 Ben 
 





1 x 0,9 m 
Rutans botten på -40 cm djup, men 
anläggningsnivå ev. djupare. 
Anmärkningsvärd lite sten. Bland 
fynden en ev. förhistorisk glasskärva. 
I S1 dokumenterades 0,06 kg bränd sten 
och 0,34 kg obränd sten. S2 saknade 




RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X350/Y710 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 12 5 
 
X350/Y710 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 2 0,65 
 
X350/Y710 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 5 11,2 
 
X350/Y710 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 2 2,9 grön skärva, troligen förhistorisk 
X350/Y710 Ploglager S2 Ben 
 




X350/Y710 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 17 7,3 
 
X350/Y710 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 17 63 
 
X350/Y710 Ploglager S2 Kärl 
 
Keramik 1 1,25 
 
X350/Y710 Ploglager S2 Recent Fragment Järn 4 79,5 1 hästskofragment 
X350/Y710 Ploglager S2 Recent Glas Glas 3 25,25 olika typer 
X350/Y710 Ploglager S2 Slagg 
 
Slagg 3 27,15 
 





0,95 x 0,9 m 
Anläggningsnivå på -25-30 cm djup. 
Utöver minst två plogspår, flera 
anläggningsindikationer i olika former 
och färger. Speciellt noterbart vid SO-
hörnet med ett antal vassa stenar i. 
Bland fynden ett mycket diagnostisk 
fragment av en snabelbägare från 
Merovingertid; också en till ev. 
förhistorisk glasskärva. 
 
I S1 dokumenterades 0,23 kg bränd sten och 2,32 kg obränd sten. S2 saknade stenar. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X350/Y715 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 78 31,1 
 
X350/Y715 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 26 7,3 
 
X350/Y715 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 26 25,1 
 
X350/Y715 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 2 0,75 
 





X350/Y715 Ploglager S1 Flinta 
 
Flinta 1 1 
 
X350/Y715 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 4 2,4 porslin 
X350/Y715 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 14 4,25 
 
X350/Y715 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 5 0,85 
 
X350/Y715 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 4 1,55 
 
X350/Y715 Ploglager S2 Glas 
 







0,95 x 1 m 
Anläggningsnivå på -30-35 cm djup. 
Anläggningsindikationer vid rutans S 
och O-kant. Bland fynden ett mycket 
diagnostisk fragment av en tumlare 
med inåtböjd kant, från Merovingertid. 
I S1 dokumenterades 0,2 kg bränd sten 
och 3,49 kg obränd sten. I S2 var det 0,5 
kg bränd sten och 1,88 kg obränd sten. 
 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X350/Y720 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 80 29,2 
 
X350/Y720 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 21 3,65 
 
X350/Y720 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 25 26 
 
X350/Y720 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 2 2,3 1 mynningsfragment 




tumlare, inåtböjd kant, 
merovingertid 
X350/Y720 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 3 2,15 olika typer, sannolikt moderna 
X350/Y720 Ploglager S1 Recent Fragment Järn 1 2,2 
 
X350/Y720 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 2 3,9 rödgods med glasyr 
X350/Y720 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 61 19,4 
 
X350/Y720 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 24 4,45 
 
X350/Y720 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 24 15,65 
 
X350/Y720 Ploglager S2 Kärl 
 
Keramik 5 5,8 2 mynningsfragment 
X350/Y720 Ploglager S2 Recent Spik Järn 1 2,1 
 
X350/Y720 Ploglager S2 Flinta 
 





0,95 x 0,95 m 
Anläggningsnivå på -25 cm djup. N-S 
riktat plogspår och ev. anläggnings-
indikation i SV-hörnet. Bland fynden ett 
fragment av förhistoriskt glas. 
I S1 dokumenterades 0,33 kg bränd sten 
och 5,44 kg obränd sten. I S2 var det 






RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X350/Y725 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 26 7,8 
 
X350/Y725 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 24 3,5 
 
X350/Y725 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 33 8,45 
 





X350/Y725 Ploglager S1 Flinta 
 
Flinta 2 3,15 
 
X350/Y725 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 2 0,85 porslin 
X350/Y725 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 18 3,1 
 
X350/Y725 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 6 0,85 
 
X350/Y725 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 12 6,3 
 




0,95 x 0,95 m 
Anläggningsnivå på -25-30 cm djup. Ev. 
anläggningsindikation på rutans SV-
hörn. 
I S1 dokumenterades 0,4 kg bränd sten 
och 8,6 kg obränd sten. I S2 var det 0,3 





RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X350/Y730 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 6 4,8 
 
X350/Y730 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 3 0,75 
 
X350/Y730 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 10 9,95 
 
X350/Y730 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 1 1 
 
X350/Y730 Ploglager S1 Recent Spik Järn 1 0,8 
 
X350/Y730 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 2 0,65 
en klar och en ljusgrön, sannolikt 
moderna 
X350/Y730 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 0,25 
 
X350/Y730 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 7 2,45 
 
X350/Y730 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 4 0,75 
 
X350/Y730 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 2 1,85 
 
X350/Y730 Ploglager S2 Kärl 
 
Keramik 1 0,65 
 
X350/Y730 Ploglager S2 Recent Kärl Keramik 1 2 








1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -26 cm djup. Inga 
tydliga anläggningsindikationer. 
I S1 dokumenterades 0,99 kg bränd sten 
och 12,32 kg obränd sten. I S2 var det 





RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X350/Y735 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 37 15,7 
 
X350/Y735 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 2 0,5 
 
X350/Y735 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 14 9,85 
 
X350/Y735 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 12 5,45 
 
X350/Y735 Ploglager S1 Recent Spik Järn 2 5 
 
X350/Y735 Ploglager S1 Flinta 
 
Flinta 1 0,2 
 
X350/Y735 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 0,15 
 
X350/Y735 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 1 8,35 
 
X350/Y735 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 5 0,8 
 
X350/Y735 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 6 1,7 
 
X350/Y735 Ploglager S2 Bränd lera 
 





1 x 0,95 m 
Anläggningsnivå på -30 cm djup. Mycket 
tydlig, stor och cirkulär indikation vid 
rutans V-halva; i anläggningen jorden 
mycket fin och siltig, med några små 
kolfläckar i. Skörbrända stenflisor runt. 
Bland fynden en grönblå, rund pärla 
från Merovingertid. 
I S1 var det 0,87 kg bränd sten och 7,63 
kg obränd sten. I S2 var det 0,29 kg 
bränd sten och 3,91 kg obränd sten. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X350/Y740 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 20 6,15 
 
X350/Y740 Ploglager S1 Ben 
 




X350/Y740 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 7 10,1 
 
X350/Y740 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 1 0,6 
 
X350/Y740 Ploglager S1 Pärla 
 
Glas 1 0,5 grönblå, rund, merovingertid 
X350/Y740 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 0,15 rödgods 
X350/Y740 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 12 3,1 
 
X350/Y740 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 6 1,8 
 




0,95 x 1 m 
Anläggningsnivå på -27 cm djup. Ev. 
indikation i rutans SO-hörn. 
I S1 dokumenterades 0,21 kg bränd sten 
och 8,93 kg obränd sten. I S2 saknades 






RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X350/Y745 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 15 24,55 
 
X350/Y745 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 12 2,55 
 
X350/Y745 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 18 7,15 
 
X350/Y745 Ploglager S1 Recent Fragment Brons 1 0,3 klipp 
X350/Y745 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 14 3,6 
 
X350/Y745 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 5 1,05 
 
X350/Y745 Ploglager S2 Harts? 
 




1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -24 cm djup. 
Svårtydliga mörkfärgningar på botten av 
rutan. 
I S1 dokumenterades inga brända 
stenar, men 5,82 kg obränd sten. I S2 








RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X350/Y750 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 23 14,3 
 
X350/Y750 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 3 0,45 
 
X350/Y750 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 22 26,55 
 
X350/Y750 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 4 1,25 olika typer, sannolikt moderna 
X350/Y750 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 1 6,6 
 
X350/Y750 Ploglager S1 Recent Knapp Tenn 1 1,75 
 
X350/Y750 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 5 1 
 
X350/Y750 Ploglager S2 Bränd lera 
 





0,8 x 0,95 m 
Anläggningsnivå på -23 cm djup. 
I S1 dokumenterades 0,26 kg bränd sten 
och 4,31 kg obränd sten. S2 saknade 







RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X350/Y755 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 13 9,85 
 
X350/Y755 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 2 0,45 
 
X350/Y755 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 3 1,45 
 
X350/Y755 Ploglager S1 Recent Spik Järn 2 4,2 stjälkar 





0,95 x 0,95 m 
Anläggningsnivå på -20-28 cm djup. 
I S1 dokumenterades 10,12 kg obränd 










RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X350/Y760 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 5 2,15 
 
X350/Y760 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 4 1,85 
 
X350/Y760 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 7 4,6 
 
X350/Y760 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 1 <0,1 sannolikt modern 
X350/Y760 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 <0,1 porslin 
X350/Y760 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 1 <0,1 
 
X350/Y760 Ploglager S2 Glas 
 
Glas 1 0,3 sannolikt modern 





0,8 x 0,95 m 
Anläggningsnivå på -25-30 cm djup. Ev. 
anläggningsindikation i SO-hörnet samt 
plogspår. 
Såväl S1 som S2 saknade brända stenar, 
det dokumenterades 2,47 kg resp. 1,53 





RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X355/Y715 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 29 34,95 
 
X355/Y715 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 9 3,75 
 
X355/Y715 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 8 32,1 
 
X355/Y715 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 1 3,35 
 
X355/Y715 Ploglager S1 Recent Spik Järn 3 9,1 stjälkar 
X355/Y715 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 <0,1 porslin 
X355/Y715 Ploglager S1 Recent Kritpipa Bränd lera 1 2,1 
 
X355/Y715 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 12 7,7 
 
X355/Y715 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 4 0,6 
 
X355/Y715 Ploglager S2 Bränd lera 
 








1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -28 cm djup. En 
tydlig indikation på en ränna i rutans V 
del, i SO-hörnet också en cirkulär 
anläggningsindikation. Fyndrik, men 
med ett starkt inslag av recent material 
i bägge skikten. Förhistoriskt glas och 
ett ornerat kamfragment bland fynden. 
I S1 fanns 0,31 kg bränd sten och 4,52 
kg obränd sten. I S2 var det 0,5 kg bränd 
sten och 2,55 kg obränd sten. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X355/Y720 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 87 24,85 
 
X355/Y720 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 22 4,95 
 
X355/Y720 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 25 37,7 
 
X355/Y720 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 16 9,45 
 
X355/Y720 Ploglager S1 Recent Spik Järn 4 11,45 stjälkar 
X355/Y720 Ploglager S1 Flinta 
 
Flinta 2 2,8 
 
X355/Y720 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 8 12,45 
 





X355/Y720 Ploglager S1 Kam 
 
Bränt ben 1 
 
förhistorisk, ornerad 
X355/Y720 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 2 74,1 
 
X355/Y720 Ploglager S1 Recent Knapp Tenn 1 4,85 
 
X355/Y720 Ploglager S1 Harts? 
 
Organisk 1 <0,1 
 
X355/Y720 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 23 7,35 
 
X355/Y720 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 14 2,3 
 
X355/Y720 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 12 8,85 
 
X355/Y720 Ploglager S2 Kärl 
 
Keramik 9 4,4 
 
X355/Y720 Ploglager S2 Recent Glas Glas 1 0,7 klar 
X355/Y720 Ploglager S2 Flinta 
 
Flinta 1 1,2 
 
X355/Y720 Ploglager S2 Recent Kärl Keramik 4 4,2 porslin och rödgods 
X355/Y720 Ploglager S2 Slagg 
 
Slagg 1 3,3 
 
X355/Y720 Ploglager S2 Harts? 
 
Organisk 1 2,2 ev. slagg 








0,95 x 0,95 m 
Anläggningsnivå på -24 cm djup. 
I S1 dokumenterades 0,7 kg bränd sten 
och 6,49 kg obränd sten. I S2 var det 







RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X355/Y725 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 11 2,9 
 
X355/Y725 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 14 3,2 
 
X355/Y725 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 4 7,1 
 
X355/Y725 Ploglager S1 Recent Spik Järn 1 18,15 
 
X355/Y725 Ploglager S1 Redskap Bryne Skiffer 1 12,9 
 
X355/Y725 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 3 6,15 rödgods 
X355/Y725 Ploglager S1 Recent Glas Glas 1 2,1 klar, grön 
X355/Y725 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 1 1,95 
 
X355/Y725 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 2 0,5 
 
X355/Y725 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 1 0,3 
 
X355/Y725 Ploglager S2 Glas 
 




0,85 x 0,95 m 
Anläggningsnivå på -20-25 cm djup, ev. 
lite djupare. En svag sotig anläggnings-
indikation i SV-hörnet. 
Såväl S1 som S2 saknade brända stenar, 
det dokumenterades 8,46 kg resp. 1,24 





RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X355/Y730 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 10 7,1 
 
X355/Y730 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 2 0,55 
 
X355/Y730 Ploglager S1 Bränd lera 
 




X355/Y730 Ploglager S1 Recent Fragment Järn 1 0,75 
 
X355/Y730 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 2 0,3 
 
X355/Y730 Ploglager S2 Ben 
 





1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -22 cm djup. Större 
stenar i rutan, men inga tydliga 
anläggningsindikationer kunde 
fastställas. Flest fynd kom strax under 
torven. 
I S1 dokumenterades 0,93 kg bränd sten 
och 11,65 kg obränd sten. I S2 var det 
inga brända stenar, men 0,5 kg obränd 
sten. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X355/Y735 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 14 3,35 
 
X355/Y735 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 5 1,5 
 
X355/Y735 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 25 13,35 
 
X355/Y735 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 2 5,2 
 
X355/Y735 Ploglager S1 Recent Hästskosöm Järn 2 7,1 1 hästskosöm (vinter), bricka 
X355/Y735 Ploglager S1 Recent Glas Glas 1 0,35 klar 
X355/Y735 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 1 4,1 
 
X355/Y735 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 1 <0,1 
 
X355/Y735 Ploglager S2 Bränd lera 
 





1 x 0,95 m 
Anläggningsnivå på -26 cm djup. 
I S1 dokumenterades 0,49 kg bränd sten 
och 6,09 kg obränd sten. I S2 var det 0,1 







RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X355/Y740 Ploglager S1 Ben 
 




X355/Y740 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 14 2,55 
 
X355/Y740 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 34 10,25 
 
X355/Y740 Ploglager S1 Recent Spik Järn 4 5,2 stjälkar 
X355/Y740 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 1 0,65 sannolikt modern 
X355/Y740 Ploglager S1 Flinta 
 
Flinta 3 2,3 
 
X355/Y740 Ploglager S1 Redskap Bryne Skiffer 1 0,95 
 
X355/Y740 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 0,8 stengods med glasyr 
X355/Y740 Ploglager S1 Recent Kritpipa Bränd lera 1 0,35 
 
X355/Y740 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 27 4,7 
 
X355/Y740 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 5 0,55 
 
X355/Y740 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 20 8,5 
 
X355/Y740 Ploglager S2 Kärl 
 
Keramik 1 0,35 
 




1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -21-29 cm djup. 
Flera breda plogspår kunde observeras. 
I S1 dokumenterades 0,27 kg bränd sten 
och 11,65 kg obränd sten. I S2 var det 






RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X355/Y745 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 41 13,55 
 
X355/Y745 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 14 3,35 
 
X355/Y745 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 48 29,35 
 
X355/Y745 Ploglager S1 Recent Glas Glas 2 0,3 olika typer 
X355/Y745 Ploglager S1 Redskap Bryne Skiffer 2 8,4 
 
X355/Y745 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 1 0,35 
 
X355/Y745 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 2 1,15 rödgods med glasyr, porslin 
X355/Y745 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 5 3 
 
X355/Y745 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 11 1,9 
 
X355/Y745 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 11 7,7 
 







0,9 x 0,85 m 
Rutans botten på -40 cm djup, men 
anläggningsnivå ev. djupare. 
I S1 dokumenterades inga brända 
stenar, men 2,12 kg obränd sten. I S2 






RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X360/Y710 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 6 4,7 
 
X360/Y710 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 5 3,2 
 
X360/Y710 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 7 8,15 
 
X360/Y710 Ploglager S1 Recent Diverse Järn 2 9,8 hästskosöm, nitbricka 
X360/Y710 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 18,85 
 
X360/Y710 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 1 1,3 
 
X360/Y710 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 20 24,7 
 
X360/Y710 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 6 1,2 
 
X360/Y710 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 4 3,7 
 
X360/Y710 Ploglager S2 Kärl 
 
Keramik 1 0,45 
 
X360/Y710 Ploglager S2 Recent Spik Järn 2 21 en stor och en liten 
X360/Y710 Ploglager S2 Recent Kärl Keramik 1 0,4 
 
X360/Y710 Ploglager S2 Recent Glas Glas 1 7,45 
 
X360/Y710 Ploglager S2 Flinta 
 





1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -30 cm djup. Tydlig 
anläggningsindikation (ränna?) vid 
rutans N-halva. N-S riktade plogspår 
korsar den. 
I S1 dokumenterades 0,46 kg bränd sten 
och 5,18 kg obränd sten. I S2 var det 







RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X360/Y715 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 43 11,65 
 
X360/Y715 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 7 1 
 
X360/Y715 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 34 31,1 
 
X360/Y715 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 2 1,75 
 
X360/Y715 Ploglager S1 Recent Diverse Järn 2 48,2 hasp, spik, stjälk 
X360/Y715 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 2 0,85 olika typer, sannolikt moderna 
X360/Y715 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 1 0,8 
 
X360/Y715 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 31 10,5 
 
X360/Y715 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 6 1,05 
 
X360/Y715 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 29 9,95 
 
X360/Y715 Ploglager S2 Kärl 
 
Keramik 2 1 
 
X360/Y715 Ploglager S2 Recent Diverse Järn 4 16,75 spik, stjälkar 
X360/Y715 Ploglager S2 Glas 
 
Glas 1 0,2 ljusgrön 




1 x 1 m 
Anläggningsnivå på mycket varierande 
djup av -10-30 cm p.g.a. utstickande 
berggrund. Ett skikt undersöktes och 
det dokumenterades 0,37 kg bränd och 






RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X360/Y720 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 20 16,9 
 
X360/Y720 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 6 0,7 
 
X360/Y720 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 8 8,4 
 
X360/Y720 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 4 2,75 
 
X360/Y720 Ploglager S1 Recent Fragment Järn 2 33 
 
X360/Y720 Ploglager S1 Flinta 
 








1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -25 cm djup.  Två 
tydliga plogspår och en anläggnings-
indikation i SV-hörnet. 
Såväl S1 som S2 saknade brända stenar, 
det dokumenterades 8,88 kg resp. 0,61 





RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X360/Y725 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 6 2,6 
 
X360/Y725 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 3 0,85 
 
X360/Y725 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 1 0,7 
 
X360/Y725 Ploglager S1 Recent Spik Järn 1 0,6 pytteliten nubb 
X360/Y725 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 1 0,2 sannolikt modern 
X360/Y725 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 1 <0,1 
 
X360/Y725 Ploglager S2 Ben 
 





1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -25 cm djup. Två 
anläggningsindikationer: ett i NV-hörnet 
samt ett O-V riktat ljus indikation i O-
halvan. Ev. förhistoriskt glas bland 
fynden. 
I S1 dokumenterades 1,11 kg bränd sten 
och 13,07 kg obränd sten. I S2 var det 
inga brända stenar, men 3,03 kg obränd 
sten. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X360/Y730 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 29 15,9 
 
X360/Y730 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 11 1,8 
 
X360/Y730 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 22 13,6 
 
X360/Y730 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 4 0,65 
 
X360/Y730 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 2 0,35 ev. förhistoriska 
X360/Y730 Ploglager S1 Recent Glas Glas 3 3,1 3 klara recenta 
X360/Y730 Ploglager S2 Ben 
 




X360/Y730 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 7 3,25 
 
X360/Y730 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 3 4,2 
 
X360/Y730 Ploglager S2 Kärl 
 
Keramik 2 1,15 
 
X360/Y730 Ploglager S2 Recent Glas Glas 1 0,15 klar 




1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -24-29 cm djup. 
Flera anläggningsindikationer utöver 
plogspår, speciellt i SV-hörnet. Fynd av 
ett förgyllt, ornerat remändesbeslag 
hörande till Merovingertid. Noterbar 
också mängden av fiskfjäll. 
Såväl S1 som S2 saknade brända stenar, 
det dokumenterades 8,62 kg resp. 1,73 
kg obränd sten i S1 och S2. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X360/Y735 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 29 6,1 inklusive 10 fiskfjäll 
X360/Y735 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 19 4,05 
 
X360/Y735 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 21 11,55 
 
X360/Y735 Ploglager S1 Recent Spik Järn 1 4,9 
 
X360/Y735 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 3 1,2 olika typer, sannolikt moderna 
X360/Y735 Ploglager S1 Beslag Remändebeslag Brons 1 2,05 förgylld, ornerad, merovingertid 
X360/Y735 Ploglager S1 Flinta 
 
Flinta 2 0,75 
 
X360/Y735 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 3 0,6 
 
X360/Y735 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 2 0,3 
 
X360/Y735 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 6 5,2 
 
X360/Y735 Ploglager S2 Recent Hästskosöm Järn 1 2,75 hästskosöm (vinter) 
X360/Y735 Ploglager S2 Glas 
 







1 x 1,05 m 
Anläggningsnivå på -28 cm djup. 
Plogspår, men också en konstigt 
kantställd sten vid sidan av en väldigt 
svag anläggningsindikation i NV-hörnet. 
I S1 dokumenterades 0,18 kg bränd sten 
och 6,71 kg obränd sten. I S2 var det 




RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X360/Y740 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 14 5,4 
 
X360/Y740 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 13 4,2 
 
X360/Y740 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 3 2,05 
 
X360/Y740 Ploglager S1 Recent Fragment Järn 1 0,65 
 
X360/Y740 Ploglager S1 Recent Plast Plast 4 4,4 vit 
X360/Y740 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 2 1,4 klara, sannolikt moderna 
X360/Y740 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 14 2,85 
 
X360/Y740 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 1 0,3 
 
X360/Y740 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 3 2,3 
 





0,9 x 0,95 m 
Anläggningsnivå på -20-25 cm djup. 
Plogspår. 
Såväl S1 som S2 saknade brända stenar, 
det dokumenterades 5 kg resp. 0,57 kg 






RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X360/Y750 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 23 7,4 
 
X360/Y750 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 10 2,25 
 
X360/Y750 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 39 16,35 
 
X360/Y750 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 2 0,5 rödgods med glasyr 
  
 
X360/Y750 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 4 0,75 
 
X360/Y750 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 1 <0,1 
 
X360/Y750 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 4 0,85 
 
X360/Y750 Ploglager S2 Kärl 
 
Keramik 1 0,4 
 
X360/Y750 Ploglager S2 Recent Kärl Keramik 1 1,35 





1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -28 cm djup. 
Plogspår. 
I S1 dokumenterades 0,22 kg bränd sten 
och 2,15 kg obränd sten. I S2 var det 






RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X365/Y715 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 7 2,15 
 
X365/Y715 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 5 1 
 
X365/Y715 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 9 20,65 1 större med struken yta 
X365/Y715 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 1 0,95 
 
X365/Y715 Ploglager S1 Recent Fragment Järn 1 4,55 knivspets? 
X365/Y715 Ploglager S1 Recent Plast Plast 1 0,5 gulgrön 
X365/Y715 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 6 3,95 
 
X365/Y715 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 1 1,15 
 
X365/Y715 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 14 11,7 
 








0,9 x 0,9 m 
Anläggningsnivå på -23-29 cm djup. 
Redan S1 med inslag av morän. Botten 
på rutan är komplex med ev. 
anläggningsindikationer i olika former 
och färger. 
Såväl S1 som S2 saknade brända stenar, 
det dokumenterades 2,87 kg resp. 1,16 
kg obränd sten i S1 och S2. 
 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X365/Y720 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 1 3,25 
 
X365/Y720 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 1 1,95 
 
X365/Y720 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 10 10,25 
 
X365/Y720 Ploglager S1 Recent Spik Järn 1 10,35 
 
X365/Y720 Ploglager S2 Ben 
 





1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -23-26 cm djup. 
Mycket stenrik ruta. 
I S1 dokumenterades 0,49 kg bränd sten 
och 17,29 kg obränd sten. I S2 var det 






RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X365/Y725 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 11 2,8 
 
X365/Y725 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 9 2,85 
 
X365/Y725 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 17 8,75 
 
X365/Y725 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 3 1,2 olika typer, sannolikt moderna 
X365/Y725 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 0,55 porslin 
X365/Y725 Ploglager S2 Ben 
 








0,9 x 0,9 m 
Rutans botten på -40 cm djup, men 
anläggningsnivå ev. djupare. Bland 
fynden en blå glaspärla och en halva av 
en gul, rund pärla; både från yngre 
järnålder. 
I S1 dokumenterades inga brända 
stenar, men 0,97 kg obränd sten. I S2 
var det 0,11 kg bränd sten och 0,49 kg 
obränd sten. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X370/Y710 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 3 10,25 
 
X370/Y710 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 3 2,4 
 
X370/Y710 Ploglager S1 Recent Spik Järn 2 9,4 nålspets? 
X370/Y710 Ploglager S1 Recent Eternit Asbestcement? 1 2,3 
 
X370/Y710 Ploglager S1 Pärla 
 
Glas 1 0,2 blå 
X370/Y710 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 31 13,1 
 
X370/Y710 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 4 2,55 
 
X370/Y710 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 2 4,15 
 
X370/Y710 Ploglager S2 Kärl 
 
Keramik 2 2,85 
 
X370/Y710 Ploglager S2 Pärla 
 
Glas 1 0,5 gul, rund, halva 





1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -22 cm djup. Mörka 
och tydliga anläggningsindikationer, 
plogspår? Förhistoriskt glas bland 
fynden. 
I S1 dokumenterades 0,3 kg bränd sten 
och 13,11 kg obränd sten. I S2 var det 










RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X370/Y720 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 26 11,25 
 
X370/Y720 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 8 1,7 
 
X370/Y720 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 15 16,15 
 
X370/Y720 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 1 0,35 
 





X370/Y720 Ploglager S1 Recent Glas Glas 3 0,4 olika typer 
X370/Y720 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 1,4 porslin 
X370/Y720 Ploglager S1 Recent Plast Plast 1 <0,1 vit 
X370/Y720 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 4 0,55 
 
X370/Y720 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 1 0,9 
 
X370/Y720 Ploglager S2 Kärl 
 





1 x 1 m 
Anläggningsnivå på -25 cm djup. Flera 
mindre anläggningsindikationer utöver 
plogspår. Tydligast i SV-hörnet. 
I S1 dokumenterades 0,35 kg bränd sten 
och 6,24 kg obränd sten. I S2 var det 





RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X370/Y730 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 26 5,1 
 
X370/Y730 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 15 2,45 
 
X370/Y730 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 19 15,75 
 
X370/Y730 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 2 1,95 
 
X370/Y730 Ploglager S1 Recent Fragment Järn 2 3,35 
 
X370/Y730 Ploglager S1 Recent Glas Glas 1 0,3 
 
X370/Y730 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 <0,1 porslin 
X370/Y730 Ploglager S1 Recent Plast Plast 2 0,45 röd och orange 
X370/Y730 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 5 1,4 
 
X370/Y730 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 3 0,6 
 
X370/Y730 Ploglager S2 Bränd lera 
 









0,85 x 0,9 m 
Anläggningsnivå på -30-35 cm djup. 
Plogspår. 
I S1 dokumenterades 0,18 kg bränd sten 
och 3,23 kg obränd sten. I S2 var det 






RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X370/Y740 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 31 11,65 
 
X370/Y740 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 16 4,2 
 
X370/Y740 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 12 9,1 
 
X370/Y740 Ploglager S1 Recent Fragment Järn 2 15,95 
 
X370/Y740 Ploglager S1 Slagg 
 
Slagg 1 12,1 
 
X370/Y740 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 <0,1 porslin 
X370/Y740 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 27 6,15 
 
X370/Y740 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 3 1,1 
 
X370/Y740 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 10 8,2 
 
X370/Y740 Ploglager S2 Recent Spik Järn 1 12 
 





0,8 x 1 m 
Den nordligaste så kallade 
referensrutan grävd med syftet att få 
fingervisning om fyndspridningsbilden. 
Karakteriserad av väldigt hårt packad 
lerjord, ploglager som var upp till 40 cm 
djup. 
Stenmängden dokumenterades ej, men 
rutan noterades relativt tom på stenar. 
 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X400/Y730 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 3 2,35 
 
X400/Y730 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 3 0,45 
 
X400/Y730 Ploglager S1 Bränd lera 
 




X400/Y730 Ploglager S1 Recent Tegel Bränd lera 2 115,15 
 
X400/Y730 Ploglager S1 Recent Glas Glas 1 1,1 ljusgrön 
X400/Y730 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 2 0,5 
 
X400/Y730 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 1 0,6 
 
X400/Y730 Ploglager S2 Bränd lera 
 






1 x 1 m 
Den västligaste så kallade referensrutan 
grävd med syftet att få fingervisning om 
fyndspridningsbilden. Karakteriserad av 
väldigt hårt packad lerjord. Rutan 
undersöktes generellt sett till -30 cm 
djup. Ett profildike grävdes och 
undersöktes för att klargöra ploglagrets 
tjocklek som fastställdes till -40 cm 
djup.  
 
Stenmängden dokumenterades ej, men rutan noterades relativt tom på stenar. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X360/Y670 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 11 1,95 
 
X360/Y670 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 4 1,35 
 
X360/Y670 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 191 92,75 
 
X360/Y670 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 1 1,15 
 
X360/Y670 Ploglager S1 Recent Fragment Järn 1 3,9 hästskosöm? 
X360/Y670 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 3 0,95 olika typer, sannolikt moderna 
X360/Y670 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 2 4 rödgods med glasyr 
X360/Y670 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 4 0,65 
 
X360/Y670 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 1 <0,1 
 
X360/Y670 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 15 5,75 
 
X360/Y670 Ploglager S2 Recent Glas Glas 2 0,35 
 
X360/Y670 Ploglager S2 Flinta 
 








1 x 1 m 
Den östligaste så kallade referensrutan 
grävd med syftet att få fingervisning om 
fyndspridningsbilden. Karakteriserad av 
väldigt hårt packad lerjord. Rutan 
undersöktes generellt sett till -25 cm 
djup. Ett litet rektangulärt område 
grävdes i rutans SV-hörn för att klargöra 
ploglagrets tjocklek som fastställdes till 
-40 cm djup. Bland fynden en halva av 
en röd glasflusspärla från Vikingatid. 
Stenmängden dokumenterades ej, men rutan noterades relativt tom på stenar. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X340/Y790 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 25 16,3 
 
X340/Y790 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 5 1,55 
 
X340/Y790 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 36 68,3 
 
X340/Y790 Ploglager S1 Recent Hästskosöm Järn 2 16,65 1 hästskosöm (vinter), 1 märla 
X340/Y790 Ploglager S1 Pärla 
 
Glasfluss 1 0,35 
röd glasflusspärla, rund, halva, 
vikingatid 
X340/Y790 Ploglager S1 Recent Glas Glas 1 4 tjock och klar bottenfragment 
X340/Y790 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 5 3,95 1 rödgods med glasyr, 4 porslin 
X340/Y790 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 2 0,3 
 
X340/Y790 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 4 1,35 
 
X340/Y790 Ploglager S2 Bränd lera 
 





1 x 1 m 
Den sydligaste så kallade referensrutan 
grävd med syftet att få fingervisning om 
fyndspridningsbilden. Till skillnad från 
andra referensrutor, karakteriserad av 
vanlig plogjord som sträckte sig till -35-
40 cm djup. Bottenskiktet på plogjorden 
kraftigt blandad med kulturlager som 
sträckte sig till närmast -45 cm djup då 
naturlig undergrund påträffades. 
 




Det är mycket anmärkningsvärt hur mängden av såväl obrända som brända ben växer med ökande djup, 
medans mängden av bränd lera (lerklining) minskar. Av sammanlagt drygt 2 kg benmaterial från alla 
provrutor kommer över 800 gr från den rutan. Det är också en mycket hög andel av järnålderskeramik 
genom alla grävskikten. 
 
RUTA KONTEXT NIVÅ SAKORD UNDERTYP MATERIAL ANTAL VIKT (gr) KOMMENTAR 
X300/Y750 Ploglager S1 Ben 
 
Obränt ben 139 89,2 
 
X300/Y750 Ploglager S1 Ben 
 
Bränt ben 43 9,1 
 
X300/Y750 Ploglager S1 Bränd lera 
 
Bränd lera 37 23 
 
X300/Y750 Ploglager S1 Kärl 
 
Keramik 26 29,9 2 mynningsfragment 
X300/Y750 Ploglager S1 Recent Fragment Järn 3 11,1 1 hästskosöm 
X300/Y750 Ploglager S1 Glas 
 
Glas 3 0,65 olika typer, sannolikt moderna 
X300/Y750 Ploglager S1 Recent Kärl Keramik 1 0,25 porslin 
X300/Y750 Ploglager S2 Ben 
 
Obränt ben 272 184,8 
 
X300/Y750 Ploglager S2 Ben 
 
Bränt ben 38 14,35 
 
X300/Y750 Ploglager S2 Bränd lera 
 
Bränd lera 8 39,5 1 med struken yta 
X300/Y750 Ploglager S2 Kärl 
 
Keramik 15 18,3 1 med tygavtryck 
X300/Y750 Ploglager S2 Recent Fragment Järn 2 6,05 
 
X300/Y750 Ploglager S2 Slagg 
 
Slagg 1 3,5 
 
X300/Y750 Kulturlager S3 Ben 
 
Obränt ben 478 454 
 
X300/Y750 Kulturlager S3 Ben 
 
Bränt ben 133 50,6 
 
X300/Y750 Kulturlager S3 Bränd lera 
 
Bränd lera 9 19,3 
 
X300/Y750 Kulturlager S3 Kärl 
 
Keramik 31 63,9 
3 mynnings- och 1 
bottenfragment 
X300/Y750 Kulturlager S3 Recent Fragment Järn 4 3,75 ev. förhistoriska 
X300/Y750 Kulturlager S3 Flinta 
 
Flinta 1 0,35 rosa 
X300/Y750 Kulturlager S3 Slagg 
 



























BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
001 ej tillämpbar 
Recent 
anläggning 
G stråk  0,55 0,4 
Recent täckdike. Ett mörkfärgat stråk i SÖ-NV riktning. 
Anl. fortsätter bortom schaktgränsen i bägge 
riktningar. I NV-delen en hel del stenblock. Det fanns 
partier med längsgående, förmultnat trä i anl. Ö-kant. 
I fyllningen framkom ben, både bränt och obränt, 
samt järnålderskeramik. Ytligt framkom även en 
uppenbart recent spik. Vid grävning av anläggningen 
påträffades på flera ställen, en bit ner i fyllningen, 
hålrum i jorden, som senare visade sig bero på en 
underliggande stenpackning, mellan vars stenar 
luftfickor bildats. Stenpackningen består 
huvudsakligen av tätt sammanpackade stycken av röd 
granit, men även ett fåtal rundade moränrullade 
stenar. Graniten ger närmast ett sprängt intryck. 
Stenpackningen har deponerats på botten av en 
trattformad nedgrävning, totalt ca 40 cm djup, som 
sedan fyllts igen med en mörk gråbrun sandig lera, 
med visst innehåll av fynd och kol. Från anläggningens 
topp till toppen av stenpackningen mäter det 22 cm. 
Stensamling A005 hör sannolikt ihop med det här 
diket. 
+    22 
002 ej tillämpbar 
Recent 
anläggning 
G stråk  0,7 0,22 
Recent dike. Ett mörkfärgat stråk i V-Ö riktning med 
ett av diket skadat stolphål A025 vid dess N-kant. 
Avgränsas av en utstickande berggrund mot Ö, men 
fortsätter bortom schaktgränsen i V. I fyllningen 
framkom ben, både bränt och obränt, samt lite bränd 
lera. Jorden enhetlig och lucker. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
003 ej tillämpbar 
Recent 
anläggning 
G stråk  0,75 0,15 
Recent dike. Ett mörkfärgat stråk i SÖ-NV riktning. Anl. 
fortsätter bortom schaktgränsen i S, men avgränsas av 
en utstickande berggrund mot N, där anl. också korsar 
med dike A002. Det grävdes tre snitt genom 
anläggningen. Diket är djupast i det sydligaste snittet 
och blir grundare mot berggrunden. I fyllningen 
framkom ben, både bränt och obränt, samt bränd lera, 
keramik och flinta. Det observerades partier med 
längsgående, förmultnat trä i det centrala, snitt 2. 
+    22 
004 ej tillämpbar 
Recent 
anläggning 
G stråk  0,4 0,1 
Recent dike? Ett mörkfärgat stråk i V-Ö riktning. Anl. 
fortsätter bortom schaktgränser i bägge riktningar; 
den korsar med A003. Det grävdes tre snitt genom 
anläggningen. Djupet och formen i profil 
konstaterades variera kraftigt. Också, till skillnad från 
diken A002 och A003 observerades två fyll i 
anläggningens alla snitt. Vid undersökning av en 
stensamling A202a kunde konstateras att denna har 
anlagts senare än A004, dock hörandes ihop med 
diket, men både överlappar en tidigare anlagt 
anläggning A202b (tolkad som stolphål från 
järnåldersfasen). Den aktuella A004 är del av den anl. 
som blev tolkad som väggränna tillhörande 
järnåldershus vid provundersökningarna 2014. Dock 
antyder de undersökta delarna av anl. ett mera recent 
datum för anläggandet av anläggningen. 
+    22 
005 50 % 
Recent 
anläggning 
H oval 0,65 0,45 0,07 
Recent stensamling. A005 framkom som en 
koncentration sprucken granit intill A001. Mörkfärgad 
jord kunde knytas till stenarna. Anläggningen är oval i 
form, ca 65 cm som bredast. Snittning avslöjar en 
mörkgrå sandig lera kring och under stenarna. 
Fyllningen innehåller en del obränt ben. 
Nedgrävningen är flackt skålformad med ett maxdjup 
på 7 cm och är nergrävd genom ljusgrå lera. Stenarna i 
A005 liknar mycket på dem som använts i botten på 
A001 och A005 tolkas som hörande samman med 
denna och förmodligen vara av yngre datum och inte 
relaterad till järnåldersfasen. 















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
006 50 % Stolphål A rundad 0,4  0,23 
Stenskott stolphål. A006 var i plan en rund 
mörkfärgning med sot samt skörbränd sten, med en 
diameter om ca 40 cm. Snittet avslöjar 2 större stenar, 
som tros ha fungerat som stenskoning, liggande i en 
skålformad, diffus nedgrävning, ca 23 cm djup. 
Fyllningen är i övrigt grå, ställvis kolbestänkt lera, med 
inslag av skörbränd sten och bränt och obränt ben. 
+    6 
007 50 % Stolphål B rundad 0,3  0,15 
Mindre stolphål med en sten på botten. Anl. framkom 
som en liten ljus cirkulär formation med sot och sten i. 
Ljus primärfyll fyller större delen av anläggningen, 
dess botten och kanter. Sekundärfyll, en liten "lock" 
på primärfyll bara i mitten. Då hålet i förhistorisk tid 
grävdes stötte man på en jordfast sten som man 
grävde runt utan att frigräva. Anl. liknar A010. 
+    10 
008 50 % Stolphål EF oval 0,5 0,35 0,2 
A008 ligger strax öster om A006 och var i plan lik 
A006, men med en diameter på ca 50 cm. Snittet 
avslöjar en aningen flackare skålform fylld med en 
ljusare grå lera, ner till ett djup på 20 cm. A008 saknar 
också stenskoning, även om lite skörbränd sten fanns i 
ytan. Fyllningen innehåller aningen kol, samt bränt 
och obränt ben. 
+    13 
009 50 % Stolphål A rundad 0,6  0,35 
Stenskott stolphål. A009 framkom som en tydlig 
cirkulär stenpackning Ö om A001. Diametern är runt 
55-60 cm. Anläggningen associerades tydligt med 
såväl eldpåverkad som icke-eldpåverkad sten och gav 
vid första intryck ett härdliknande intryck. Vid 
grävning av södra halvan framkom en mycket tät 
stenpackning ner till ett djup om ca 25 cm. Stenarna 
låg inbäddade i en kompakt medelgrå lera (ljusare än 
närliggande A001), som avviker tydligt från omgivande 
material. Kanske leran kan vara medvetet vald som 
fyllnadsmaterial på grund av stabiliseringseffekt? Inget 
trä noterades i fyllningen, men den innehöll små 
mängder obränt ben, kol och en nit/spik av äldre 
karaktär. Anl. nådde ett djup på 35 cm, vid vilken 
punkt berggrund definierade botten. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
010 50 % Stolphål B rundad 0,35  0,15 
Mindre stolphål med en sten på botten. Mycket lik 
A007. A010 framkom som en liten ljus cirkulär och 
något sotig formation. Ljus spräcklig fyll i den primära 
nedgrävningen. Sekundärt ”lock” av mörkare jord. En 
sten i mitten som ligger på sekundärfyll. Det finns en 
grusig nedsilningszon i botten av anl. sedan vidtar ren 
undergrund. 
nej    10 
011 50 % Stolphål A rundad 0,65  0,28 
Stenskott stolphål. A011 syntes i ytan som en cirkulär 
stenkoncentration med omgivande mörkfärgning. 
Diametern ligger på ca 65 cm. Vid snittning 
påträffades mycket tydlig stenskoning av kantställd 
sten, som dokumenterades fotografiskt. Inne i 
hålrummet fanns eldpåverkad sten. Nedgrävningen 
har relativt branta kanter som stenfodrats. Fyllningen 
består av mörkgrå sandig lera. I fyllningen påträffas 
bränt och obränt ben, samt lite jäå-keramik. 
Nedgrävningen har ett djup på 28 cm, vid vilken punkt 
berggrunden nås. Dimension och konstruktion knyter 
A011 ihop med A009, även om fyllningen i den senare 
är något ljusare. 
+ + + + 6 
012 1,5 x 1,5 m Lager  
oregel-
bunden 
  0,05 
Kulturlagerrest. A012 var ett spräckligt lerhaltigt 
siltlager i schaktets västligaste del, som vid 
avbaning/rensning avvek från ploglagret och därmed 
kvarlämnades. Testsållning av en hink jord ur lagret 
gav bränt och obränt ben, keramikfragment och ett 
järnföremål. En fri grävenhet om 1,5 x 1,5 m2 
placerades i lagret och materialet vattensållades. 
Lagret, som består av fläckig lera/silt är relativt tunt, 
som mest ca 5 cm, innan det kommer ner på en 
ljusare silthorisont. Fynden ur lagret är kraftigt 
fragmenterade, vilket kan antyda att lagret trampats, 
vilket kanske också understryks av lagrets spräckliga 
karaktär. Tolkas som kulturlager/golvlager. 
+   +  



















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
014 50 % Stensamling  rundad 0,4   
Skärvstensansamling. A014 framträdde vid rensning 
som en stenkoncentration. Då A014 ligger i kulturlager 
A012, var avgränsningen svår och A014 definierades 
av 4-5 stenar, inkluderande skörbränt material, 
liggande inom ett runt område med en diameter på ca 
40 cm. Vid snittning kan ingen nedgrävning med 
avvikande fyllning tydligt definieras kring stenarna, 
varför inget djup kan anges. Ett ben framkom ytligt i 
A014. Svårtolkad anläggning, men kanske kan ses som 
del av närliggande stolphål A015. 
+    23 
015 50 % Stolphål EF rundad 0,4  0,2 
A015 kunde relativt tydligt avgränsas mot omgivande 
kulturlager A012 till en rund fläck av mörkgrå sandig 
lera med inslag av kol och skörbränt grus. Diametern 
är ca 40 cm diameter. Snittet visar en skålformad 
nedgrävning med ett djup på ca 20 cm, fylld med en 
fyllning av mörkgrå sandig lera samt en mycket ljus 
primärfyll såväl på botten som i östra kanten. Ingen 
sten i fyllningen, men små mängder obränt ben. 
+    13 
016 100 % Stolphål A oval 0,6 0,5 0,35 
Stenskott stolphål. A016 avtecknar sig relativt tydligt i 
plan som en oval mörkfärgning, av mörkgrå sandig 
lera med kolstänk och skörbränt grus, ca 0,6 x 0,5 m, 
med stenar synliga i ytan. Skadat av ett plogspår. 
Tydlig stenskoning påträffades, uppbyggd av 
eldspräckt sten. Fyllningen innehåller såväl bränt som 
obränt ben, samt jäå-keramik. Under stenskoningen 
finns en något annorlunda fyllning av mer kompakt 
ljusgrå lerig silt. Övergången mellan de två 
fyllningarna är diffus. I den nedre fyllningen 
påträffades ett större obränt ben. A016 har ett 
skålformat tvärsnitt med ett maxdjup på 35 cm. 
Nedgrävningen avslutas bara någon cm över 
berggrund. 
+ + + + 6 
017 50 % Stolphål B rundad 0,35  0,1 
Delvis stenskott stolphål. A017 avtecknar sig som en 
ljus cirkulär formation med en utstickande sten. Den 
bestod av två stenar i botten av ett nästan bortplöjt 
hål. Det fanns ben i både den mörka och den ljusgråa 
fyllningen. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
018 50 % Stolphål F rundad 0,45  0,1 
A018 avtecknar sig som en ljus cirkulär formation med 
sotiga småstenar på toppen. Ljus spräcklig fyll i 
primärnedgrävningen. Denna nedgrävning har gått 
ned i undergrund med småstenar som spridits i 
primärfyllningen. I toppen finns den mörkare 
sekundärfyllningen. Den senare innehöll obrända ben, 
kolstycken och små skörbrända stenar <2cm. 
Primärfyll innehöll endast 1bränt och 1 obränt ben. 
+    15 
019 50 % UTGÅR      Fyndtom försänkning nej     
020 50 % UTGÅR      Fyndtom försänkning nej     
021 2 x 1,25 m Lager  
oregel-
bunden 
  0,05 
Kulturlagerrest. En 1,25 x 2 m stor ruta i den 
undersöktes. Lagret hade ploglagerrester på toppen. 
Genom dessa och ned i undergrunden enstaka 
plogspår. Under ploglagret rester av det spräckliga 
kulturlagret. I undergrunden syns också stenlyft fyllda 
med mörk jord. Toppen av undergrunden var här och 
var grusig, men intill A248, just söder om den 
undersökta rutan låg en stenhög på eller i det 
spräckliga kulturlagret - grävts upp ur A248? (jmf. 
A014). 
+     
022 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
023 50 % Stolphål F oval 0,9 0,8 0,17 
A023 synlig i ytan som oval mörkfärgning, 90 x 80 cm, 
med kolstänk och visst inslag av skörbränd sten. A023 
ligger i övergångszonen mellan silt i väster och morän i 
öster och var därför lättgrävd, då fyllningen, som 
närmast var stenfri, kontrasterade skarpt mot 
omgivande steniga mark. Snittet avslöjar en närmast 
flatbottnad nedgrävning, 17 cm djup, fylld med 
homogen mörkgrå lerig silt, med ljus primärfyll vid 
kanterna. I fyllningen finns kol, samt mindre mängd 
ben och enstaka keramikfragment. En ögla av 
brons/koppartråd tillvaratogs. Kan vara en 
stolphålsbotten, men avviker från övriga i området 
genom fyllningskaraktär, nedgrävningsform och 
avsaknad av stenskoning. A023 är också grundare än 
övriga stolphål i området. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
024 50 % Stensamling  rundad 0,5   
Skärvstensansamling. A024 framträdde vid rensning 
som en stenkoncentration, inkluderande skörbränt 
material, liggande inom ett runt område med en 
diameter på ca 50 cm. Vid snittning kunde inte någon 
nedgrävning med avvikande fyllning tydligt definieras 
kring stenarna, varför inget djup kan anges. Svårtolkad 
anläggning, men kanske kan ses som en del av 
närliggande stolphål A023? (jfr. också A014) 
+    23 
025 50 % Stolphål F rundad 0,5 0,4 0,14 
Ett grunt stolphål, södra kanten skadad av det recenta 
diket A002. Sekundärfyllningen når hela vägen till 
botten, primärfyllningen synlig vid kanterna. 
Nedgrävningen flackt skålformad. 
+    15 
026 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
027 50 % Stolphål B rundad 0,5  0,12 
A027 synlig i ytan som rund mörkfärgning, diameter 
50 cm, omgiven av ljus silt. Skadat av ett plogspår. 
Inslag av kol och skörbränd sten. Ben synlig i ytan. I 
mitten observerades några trärester (från stolpen?). 
Kantiga stenar vid södra kanten. Tolkas som delvis 
stenskott stolphål.  
+    10 
028 50 % Stolphål F rundad 0,35  0,1 
Ett litet och grunt stolphål, men med tydligt två fyll. 
Endast ett litet fragment av obränt och ett litet 
fragment av bränt ben som fynd. 
+    15 
029 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
030 50 % UTGÅR      Plogspår +     
031 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
032 100 % Ugn  oval 0,7 0,55 0,2 
Lerkliningsfylld grop. A032 genomkorsades av ett 
plogspår i dess östra del. Plogspårets fyll sållades inte. 
Anl. bestod av ploglager, plogspår, sekundär- och 
primärfyll. Ploglagret överlagrar sekundär- och 
primärfyll. Sekundärfyll är mycket rik på lerklining (den 
ljusbruna sorten). Då hålet i förhistorisk tid grävdes 
stötte man på en jordfast sten som man grävde runt 
utan att frigräva. 
+ + + + + + 23 
















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
034 50 % Stolphål AD rundad 0,8  0,23 
Stenskott stolphål med kulturlagerfyll. A034 syntes i 
ytan som en cirkulär mörkfärgning med en mängd 
skärviga stenar och kolbitar på toppen. Diametern 
ligger på ca 80 cm. Vid snittning dokumenterades 
stenskoning. Den mörka fyllningen med en stor mängd 
av skärviga stenar samt förekomst av kol och stora 
mängder ben och järnålderskeramik (typisk köksavfall) 
vilade på mörkgrå sandig lera som i sin tur hade en 
tunn lins av ljusgrå lera på botten. Nedgrävningen var 
flackt skålformat. 
+ + + + 6 
035 50 % Stensamling  rundad 0,3   
En liten skärvstensansamling bestående av små 
stenar. Skadat av ett plogspår. Uppvisar såväl 
sekundär- som primärfyll. 
+    23 
036 50 % UTGÅR      Plogjord och -spår +     
037 50 % Ränna    0,3 0,1 
En nästan helt bortgrävd ränna genomkorsad av flera 
plogspår. Rännan hänger ihop med A038. Kanske går 
rännan vidare mot väster bortom A038. Först togs 
jorden i plogfårorna bort för att inte deras innehåll 
skulle kontaminera innehållet i rännans primära eller 
sekundära fyll. Det gick dock inte att hålla isär primär- 
och sekundärfyll, men de nedre skikten innehöll 
generellt sett färre ben. 
+    22 
038 50 % Stolphål E oval 0,6 0,5 0,26 
Svåravgränsad anläggning. Sekundärfyll fyller det 
mesta av anläggningen och innehöll få benbitar samt 
små skörbrända stenar (< 2cm). Primärfyll var 
fyndtom. 
+    11 
039 50 % Nedgrävning  oval 1,2 0,8 0,15 
Ev. stolphålsbotten. En flack grop med primär och 
sekundär fyll. Den sekundära som är mörk och 
homogen innehöll små skörbrända stenar <2cm. Dessa 
går inte i den spräckliga primärfyllningen. Båda 
innehöll dock obrända ben. 
+    17 
040 50 % UTGÅR      Plogspår nej     














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
042 50 % Nedgrävning  
oregel-
bunden 
0,7 0,5 0,1 
Botten på en anl. som ligger intill och gått ned till fasta 
berget. Anläggningens västra del är fyllt med 
primärfyll; dess östra del med sekundärfyll. 
Plogspårets fyll och en tunn rest av ploglager sållades 
inte. 
nej    17 
043 100 % Stolphål AD rundad 0,8  0,38 
Stenskott stolphål med kulturlagerfyll. A043 syntes i 
ytan som en cirkulär mörkfärgning med skärviga 
stenar och kolbitar på toppen. Diametern ligger på ca 
80 cm. Skadat av ett plogspår vid dess västra kant. Vid 
snittning påträffades delar av stenskoning. Den mörka 
fyllningen med en stor mängd av skärviga stenar samt 
förekomst av kol och stora mängder ben och 
järnålderskeramik (typisk köksavfall) vilade på gul-grå 
sandig lera som i sin tur hade en tunn lins av ljusgrå 
lera på botten. Nedgrävningen var ca 40 cm bred på 
botten och hade relativt raka sidor. Mycket fyndrik. 
+  + + 6 
044 50 % Stolphål A rundad 0,6  0,28 
Stenskott stolphål. A044 syntes i ytan som en cirkulär 
mörkfärgning, diameter 60 cm. Skadat av ett plogspår 
vid dess östra kant. Nedgrävningen hade relativt raka 
sidor. Vid snittning påträffades delar av stenskoning. 
Till skillnad från närliggande stolphål var denna anl. 
ganska fyndtom. 
+    6 
045 50 % Nedgrävning  rundad 0,45  0,09 
Ev. stolphålsbotten. En grund skålformad nedgrävning 
med den svarta leriga kolbestänkta sekundärfyllningen 
inne i det gul-grå sandiga primärfyllningen. 
+    17 
046 50 % Nedgrävning  
oregel-
bunden 
0,55 0,3 0,1 
Nedgrävningen vid den utstickande berggrund, vid det 
recenta diket A003. Trots att anl. har såväl primär- 
som sekundärfyll, tros det inte att utgöra en ev. 
stolphålsbotten. 
+    17 
047 50 % Nedgrävning  oval 1,2 0,65 0,1 
Ev. stolphålsbotten. A047 syntes i ytan som en oval 
mörkfärgning i SSÖ-NNV riktning, med något diffus 
avgränsning i det nordliga hållet. Det observerades 
några träfragment centralt i anläggningen, alldeles i 
botten. 
















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
048 50 % UTGÅR      Plogjord +     
049 100 % Nedgrävning  rundad 0,5  0,1 
A049 syntes i ytan som en rund mörkfärgning. Snittet 
avslöjade en mycket flack nedgrävning med såväl 
primär- som sekundärfyll. 
+    17 
050 50 % UTGÅR      Plogspår +     
051 50 % UTGÅR      Plogjord och -spår +     
052 50 % Nedgrävning  
oregel-
bunden 
0,4 0,25 0,1 
Nedgrävningen vid en utstickande berggrund, 
mittemot nedgrävning A046, på andra, östra sidan av 
det recenta diket A003. Samma karaktär som A046. 
nej    17 
053 100 % Härd  oval 1,6 0,75 0,27 
Härdgrop. Hör ihop med A054, gränsen mellan dessa 
två oklar. Oval i formen, 1,6 x 0,75 m. Snittet avslöjar 
en flack skålform där svart lerig kolbestänkt och 
mycket fyndrik sekundärfyllning vilar på en ljusgrå lera 
som också innehåller mycket fynd. Sekundärfyllningen 
karakteriseras även av en riklig förekomst av skörbränt 
sten. Anl. hade ett djup på 27 cm. En liten 
nedgrävning, A282, dokumenterades under A053. 
+ + + + 23 
054 100 % Härd  oval 1,3 0,5 0,16 
Skadat av ett plogspår. Hör ihop med A053, gränsen 
mellan dessa två oklar. Oval i formen, 1,3 x 0,5 m. 
Snittet avslöjar en flack skålform där mörkbrun lerig 
jord vilar på en gul-grå sandig primärfyllning. Något 
mindre fynd än i A053. Två stora kalkstenshällar 
verkar tillhöra konstruktionen, dessa ligger i den 
sekundära fyllningen. Såväl den primära- som 
sekundära fyllningen var också extremt rika på 
skörbränt grus. Ett större stenblock som utsatts för 
stark värmepåverkan dokumenterades på botten av 
anläggningen. Anl. hade ett djup på 16 cm. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
055 100 % Stolphål AD rundad 0,6  0,33 
Stenskott stolphål med kulturlagerfyll. Skadat av ett 
plogspår, och A056 vid A055s östra kant visade sig 
också att vara ett plogspår. Snittet avslöjade en U-
formad nedgrävning där utöver plogjorden på toppen 
fanns svart lerig kolbestänkt sekundärfyllning 
innehållande större stenar från stenskoningen 
vilandes på en rätt så tjock primärfyllning av gul-grå 
sandig lera. Primärfyllningen också vid anläggningens 









056 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
057 50 % UTGÅR      Plogspår +     
058 100 % Stolphål A rundad 0,6  0,3 
Stenskott stolphål. A058 synlig i ytan som en cirkulär 
mörkfärgning, diameter 60 cm. Skadat av flera 
plogspår. Snittet avslöjade en U-formad nedgrävning 
med raka kanter. Tertiärfyllningen indikerar 
omstolpning. Primärfyllning av ljusgrå lera endast 
synligt endast som en tunn lins vid anläggningens 
västra kant. Anl. har ett djup på 30 cm.  
+  + + 6 
059 50 % UTGÅR      Plogspår +     
060 50 % Stensamling  rundad 0,4  0,1 
Skärvstensansamling. Anläggningen vid västra sidan av 
det recenta diket A003. En koncentration av mindre 
skärviga stenar i en mörkbrun jord. Ev. recent. 
+    23 
061 50 % Härd  rundad 0,45  0,13 
Härdgrop. A061 synlig i ytan som en cirkulär 
mörkfärgning, diameter 45 cm. Plogspår i dess västra 
kant. Anl. bestod främst av sotig svart fyllning med 
kolbitar och skärvsten och var täckt med skärvsten i 
botten. Anl. N-halva bestod av endast skärvstenslager. 
Fyndmaterialet var väldigt magert. 
+    23 
062 100 % Stolphål ED rundad 1  0,33 
Med kulturlagerfyll. A062 syntes i ytan som en stor 
cirkulär mörkfärgning, diameter 1 m, skadat av minst 
två djupa plogspår. Snittet avslöjade en skålformad 
nedgrävning där den svarta fyndrika 
sekundärfyllningen, med skörbrända stenar <5cm, 
vilar inne i primärfyllningen av ljusgrå lera. 
















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
063 50 % Pinnhål  rundad 0,25  0,13 
Skadat av ett plogspår, mitt i den, men tydligt separat 
från den. Anläggningen uppvisar såväl primär- som 
sekundärfyllning. 
+    21 
064 50 % UTGÅR      Plogjord och -spår +     
065 50 % Pinnhål  rundad 0,25  0,15 
En liten och smal anläggning, med en anslutande 
mörkfärgning vid en berggrund. 
+    21 
066 50 % Nedgrävning  oval 0,9 0,5 0,09 
A066 synlig i ytan som en avlång mörkfärgning i V-Ö 
riktning vid östra sidan av en berggrund. Endast ett 
slags av fyllning, mörkbrun och lerig. Anl. hade ett 
djup på 9 cm. Riktningen och placeringen i relation till 
den allmänna anläggningsbilden kan antyda att A066 
utgöra möjligtvis en rest av ett dike som hänger ihop 
med det recenta diket A002 på västra sidan av 
berggrunden samt med rännan A112 längre österut, 
dvs. att dessa tre anläggningar egentligen är en och 
samma. 
+    17 
067 50 % Stolphål F rundad 0,45  0,11 
A067 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning i linje 
med A066. Det framtagna snittet visar en skålformad 
nedgrävning med två olika slags av fyllning, den 
sekundära fyllningen av svart och kolbestänkt jord 
samt den ljusare primära fyllningen vid anläggningens 
S-kant. Inga fynd. Tolkas som stolphålsbotten. 
nej    15 
068 50 % Nedgrävning  oval 0,95 0,4 0,08 
En oval mörkfärgning med en större sten i dess östra 
kant. Mycket grund. Fyllningen homogen, mörkbrun 
lerig jord. Ev. en naturlig svacka. 
+    17 
069 50 % Nedgrävning  rundad 0,25  0,06 
Vid NÖ-sidan av A068. En flack skålformad 
nedgrävning med homogen fyllning. Ev. hör ihop med 
A068 och är en del av samma naturliga svacka. 
+    17 
070 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
071 50 % Pinnhål  rundad 0,3  0,13 
I anslutning till, men inte skadat av ett plogspår. Liten 
anl. med U-formad profil, homogen fyll. Ev. recent. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
072 50 % Nedgrävning  rundad 0,55  0,24 
Ev. stolphålsbotten eller pinnhål. A072 synlig i ytan 
som en cirkulär mörkfärgning, diameter 55 cm. Snittet 
avslöjade en flack skålformad nedgrävning med 
mörkbrun lerig jord samt en smal, ca 20 cm bred 
nedgrävning under dess östra sida. Den primära 
fyllningen nådde 24 cm djup. Det såg ut att röra om 
två olika slags av anläggningar på varandra. 
+ +  + 17 
073 50 % 
Recent 
anläggning 
C oval 1,4 1,1 0,36 
Anläggning med siltig fyll, rester efter stenlyft. Anl. i 
anslutning till det recenta diket A003. Uppvisade fyra 
olika slags av fyll. På toppen mörkbrun lerig jord, 
inbäddad i den fina chokladbruna silten med inslag av 
ljusare silt och ställvis kolstänk. Den chokladbruna 
silten ligger i sin tur på toppen av en mörkbrun grusig 
silt innehållande en stor mängd av skärviga stenar. Vid 
anläggningens V-kant syns primärfyllningen av gul-grå 
sandig lera. Till skillnad från andra siltiga anläggningar 
av samma karaktär hittades några fler fynd från den. 
+    4 
074 100 % Stolphål ED oval 0,9 0,7 0,33 
Stolphål med kulturlagerfyll. A074 syntes i ytan som 
en stor oval mörkfärgning, 90 x 70 cm, skadat av minst 
två plogspår. Plogspår och plogjord grävdes bor utan 
att sållas. Svart fyndrik homogen fyll i det mesta av 
anl. Fyllen innehöll brända och obrända ben, träkol, 
keramik, en pärla (fragment), skörbrända stenar < 
5cm. Typiskt köksavfall. Typisk stort stolphål med raka 
sidor. Sekundärfyllningen täcker nästan hela hålet 
utom de allra yttersta kanterna och delvis botten där 
lite primärfyllning syns. En passande markfast sten i 
hålets östra kant bildar delvis hålets östra sida. Också i 
sidorna i övrigt finns det < 15cm stora stenar som 
sannolikt kommit upp ur undergrunden då hålet 
grävdes och senare lagts som i dess kanter, men inte 



























BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
075 50 % Stolphål F rundad 0,4  0,17 
A075 syntes i ytan som en cirkulär mörkfärgning vid en 
utstickande berggrund. Skadat av minst ett plogspår. 
Primärfyllning av en ljusgrå lera och sekundärfyllning 
av mörkbrun jord var fyndtomma. A075 har ett kantigt 
U-format tvärsnitt med ett maxdjup på 17 cm 
nej    15 
076 50 % Stolphål EF rundad 0,4  0,2 
A076 syntes i ytan som en kantigt cirkulär 
mörkfärgning vid N-sidan av A075. Skadat av ett 
plogspår. Snittet avslöjade att anl. fyllningar skiljer sig 
tydligt från den anslutande A075. A076 hade en svart 
lerig kolbestänkt sekundärfyllning inbäddad i en 
ljusgrå lera. Bland enstaka fynd en pytteliten grön 
pärla, del av en segmenterad pärla. 
+    13 
077 50 % Stolphål F rundad 0,4  0,14 
A077 synlig i ytan som en liten rund mörkfärgning, 
diameter 40 cm, skadat av ett plogspår. Anl. har ett 
skålformat tvärsnitt med ett maxdjup på 14 cm. Tunn 
lins av ljusgrå lera på anläggningens botten och vid 
dess västra kant, sekundärfyllning av mörkbrun jord. 
Inga fynd. 
nej    15 
078 50 % Pinnhål  rundad 0,25  0,12 
A078 synlig i ytan som en liten mörkfärgning, skadat 
av ett plogspår. Endast en fyllning av homogent gul-
grå sandig jord. V-format tvärsnitt. 
+    21 
079 50 % 
Recent 
anläggning 
C oval 0,65 0,45 0,27 
A079 syntes tydligt i ytan som en liten oval fläck av 
chokladbrun silt. Den är mycket mindre än de övriga 
siltiga anläggningar (som t.ex. A122, A147, A161, 
A180) och mäter endast 65 x 43 cm. Den har också 
något annorlunda snitt som till skillnad från de andras 
skålform har en skev V-form. Om anläggningens 
siltfyllningen (tertiärfyll) är likt de andra och innehåller 
linser av ljusare silt samt kolstänk, har 
sekundärfyllningen inte lika grusig karaktär och är mer 
än mellanzon bestående av en något grövre och 
mörkare silt som vilar på en ljus primärfyll som är 
blandad med undergrundsmoränen. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
080 50 % Pinnhål  fyrkant  0,25 0,15 
A080 synlig i ytan som en liten fyrkant. Snittet avslöjar 
ett V-format tvärsnitt med maxdjup på 15 cm. 
Homogen fyllning av mörkbrun lerig jord. 
+    21 
081 50 % Stolphål EF rundad 0,3  0,2 
A081 synlig i ytan som en rund mörkfärgning, 
diameter 30 cm. Snittet avslöjar en U-format tvärsnitt 
där primärfyllningen av gul-grå sandig lera fyller större 
delen och har sekundärfyllningen av mörkbrun jord på 
toppen. Tvärsnittet ger intryck av två olika 
anläggningar på varandra. 
+    13 
082 50 % Stolphål EF rundad 0,3  0,2 
A082 i närheten av A081, men snittet avslöjar helt 
annorlunda karaktär med ett närmast fyrkantig 
tvärsnitt där den svarta kolbestänkta 
sekundärfyllningen ligger nästan symmetriskt 
inbäddad i en primärfyllning av ljusgrå lera. Hade 
jämförelsevis mycket ben i sig. 
+   + 13 
083 50 % Stolphål E rundad 0,45  0,42 
A083 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning, 
diameter 45 cm, skadat av ett plogspår. Snittet 
avslöjar en V-format tvärsnitt med tre olika slags av 
fyllning. På toppen mörkbrun lerig jord. 
Sekundärfyllningen av svart lerig och mycket 
kolbestänkt jord. Primärfyllningen av ljusgrå lera på 
botten. Anl. har ett maxdjup på 42 cm. Tydligt spetsigt 
stolpavtryck. Endast få fynd. 
+  +  11 
084 50 % UTGÅR      Plogjord och -spår nej     
085 50 % Nedgrävning  rundad 0,5  0,12 
A085 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning, 
diameter 50 cm, skadat av en plogspår. Snittet avslöjar 
en flack skålformat tvärsnitt med en homogen fyllning. 
Anl. har ett maxdjup på 12 cm. 
+    17 
086 50 % UTGÅR      Plogjord och -spår nej     














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
088 50 % Nedgrävning  rundad 0,4  0,11 
A088 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning, 
diameter 40 cm, i anslutning till A089. Snittet avslöjar 
en skålformat tvärsnitt med en homogen fyllning. Anl. 
har ett maxdjup på 11 cm. 
nej    17 
089 50 % Nedgrävning  rundad 0,55  0,12 
Ev. stolphålsbotten. A089 synlig i ytan som en cirkulär 
mörkfärgning, diameter 55 cm, vid östra sidan av 
A088. Snittet avslöjar en flack skålformat tvärsnitt 
med en tunn lins av primärfyllning av gul-grå sandig 
lera samt en sekundärfyllning av mörkbrun lerig jord. 
nej    17 
090 50 % Stolphål B rundad 0,35  0,2 
A090 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning med 
utstickande stenar. Snittet avslöjar en rätt så smal 
nedgrävning med sten i profil indikerandes att 
stolphålet har varit delvis stenskonat. Primärfyll av 
gul-grå sandig lera upptar större delen av 
nedgrävningen, sekundärfyllningen främst vid anl. S-
del. Inga fynd. 
nej    10 
091 50 % UTGÅR      Plogspår och ett stenlyft nej     
092 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
093 50 % Stolphål F rundad 0,6  0,18 
A093 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning 
mellan A092 och A095. Diameter 60 cm, skadat av 
minst ett plogspår. Snittet avslöjar en skålformat 
nedgrävning där den svarta kolbestänkta jorden med 
en hel del skärviga stenar i fyllningen når hela vägen 
till anl. botten på 18 cm. Tunna linser av ljusgrå lera 
synliga vid nedgrävningens kanter. Inga fynd. 
nej    15 
094 50 % Nedgrävning  rundad 0,45  0,1 
A094 synlig i ytan som en mörkfärgning är i linje med 
A002, A066 och A112 som kan alla bilda en 
sammanhängande ränna. Snittet avslöjar en grund 
skålformad nedgrävning med homogen fyllning av 
mörkbrun lerig jord. 




















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
095 50 % Stolphål E rundad 0,6  0,22 
A095, i ytan cirkulär mörkfärgning, 60 cm i diameter, 
norr om A093. Snittet avslöjar en nedgrävning fylld 
med svart lerig kolbestänkt jord med rester av en 
primärfyllning av gul-grå sandiga leran vid dess kanter. 
Tolkas som ett stolphål. Inga fynd. 
nej    11 
096 50 % Nedgrävning  rundad 0,35  0,06 
A096 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning, 
diameter 35 cm. Snittet avslöjar en grund nedgrävning 
med homogen fyllning. 
nej    17 
097 50 % Stolphål F rundad 0,45  0,18 
Till väster om A097 går ett tydligt plogspår, men anl. 
påverkas inte av några plogspår eller ploglager. En 
asymmetrisk nedgrävning med mörk fyll som innehöll 
2 ben. Denna mörka fyll innehöll bitar av 
undergrundsmaterial. Mycket ljus primär fyll endast 
vid västra kanten och tunt på botten 
+    15 
098 50 % UTGÅR      Fyndtom försänkning nej     
099 50 % UTGÅR      Plospår +     
100 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
101 50 % UTGÅR      Plogjord och -spår nej     
102 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
103 50 % UTGÅR      Plogjord och -spår +     
104 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
105 50 % UTGÅR      Plogjord och -spår nej     
106 50 % UTGÅR      Plogjord och -spår nej     














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
108a 50 % Nedgrävning  rundad 0,5  0,18 
Ev. stolphålsbotten. A108 synlig i ytan som en avlång 
mörkfärgning i V-Ö riktning som vid undersökningen 
visade att vara tre möjligtvis separata anläggningar. 
A108a var störst av dessa, med ett maxdjup på 14 cm 
och diameter på 5 cm. Anl. fylls nästan hela vägen av 
sekundära fyllningen, endast en liten lins av ljusgråa 
primärfyllningen i anl:s östra del. A108b mätte 30 cm i 
diameter och hade ett maxdjup på 14 cm. 
Primärfyllningen binder den ihop med den grunda, 
endast 10 cm djupa A108c. Sammantaget tolkas 
A108a-c som rester efter omstolpning i området. 
+    18 
108b 50 % Nedgrävning  rundad 0,3  0,14 ( + )    18 
108c 50 % Nedgrävning  rundad 0,3  0,1 ( + )    18 
109 50 % Nedgrävning  rundad 0,3  0,1 En grund nedgrävning med homogen fyll. nej    18 
110 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
111 50 % Pinnhål  rundad 0,3  0,16 
A111 synlig i ytan som en liten cirkulär mörkfärgning, 
diameter 30 cm. Snittet avslöjar en nedgrävning fylld 
med homogen fyll av gul-grå sandig lera. 
nej    21 
112 50 % Ränna    0,2 0,1 En grund och smal ränna i V-Ö riktning. Ev. recent. +    22 
113 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
114a 50 % Stolphål A rundad 0,65  0,25 
Stenskott stolphål. A114 synlig i ytan som en cirkulär 
mörkfärgning, diameter 80 cm. Undersökningen 
visade att det rör om två separata anläggningar. En 
äldre nedgrävning, betecknad som A114b och ett 
stenskott stolphål. Det kan också röra om rester efter 
omstolpning i området. 
+    7 
114b 50 % Nedgrävning  rundad 0,3  0,18 ( + )    7 
115 50 % Pinnhål  rundad 0,3  0,12 
I ytan en liten cirkulär mörkfärgning, diameter 30 cm. 
Snittet avslöjar en nedgrävning fylld med homogen fyll 
av svart lerig kolbestänkt jord. 
+    21 
116 50 % Nedgrävning  rundad 0,3  0,11 En grund nedgrävning med homogen fyll. nej    18 
117 50 % UTGÅR      Plogjord och -spår nej     















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
119 50 % Stolphål EF rundad 0,5  0,2 
A119 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning, 
diameter 50 cm. Det finns inga synliga plogspår eller 
ploglager rester i snittet. Primärfyll i anl:s västra sida 
går helt upp till toppen och gränsar ganska tydligt mot 
sekundärfyllningen. All fyll var fyndtom. Gränsen 
mellan primär- och sekundärfyll var ofta oklar och det 
finns undergrundsmaterial högt upp i 
sekundärfyllningen. Ett stolphål med omsättning(ar?). 
nej    13 
120 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
121 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
122 100 % 
Recent 
anläggning 
C oval 1,1 0,9 0,32 
A122 syntes tydligt i ytan som något oval fläck av 
chokladbrun silt. Flera plogspår korsar anläggningen. 
Det finns 3 sortens fyll i anläggningen. En primärfyll i 
kanten och tunt i botten (med svag nedsilning); en 
sekundärfyll som ligger innan- och ovanför 
primärfyllningen; och en tertiärfyll som ligger innan- 
och ovanför sekundärfyllningen. Primärfyll är ljus och 
mycket uppblandad med undergrundsmaterialet på 
platsen. Sekundärfyllningen är mörk, full av småsten 
och med ett inslag av undergrundsmaterial, som är 
’rent’ så väl som ’missfärgat’ av humus. Tertiärfyll är 
silt som missfärgats något av humus. Fyllningen är 
mörkbrun. Silten är helt ren. Den innehåller inga 
stenar eller kolstycken. Det finns tendenser till att 
silen skiktad (spår av ljusare silt) och någon stolpe har 
den knappast omslutit. Snarare är silten ett lock i och 
med att den inte alls innehåller små delar av den 










123 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
124 50 % Nedgrävning  oval 0,55 0,3 0,09 
Ev. botten av ett mycket grunt stolphål. Det finns lite 
primär fyll i kanterna, men inte i botten där det finns 
en skarp gräns mellan sekundärfyll och undergrund. 
Det är både små stenar och lite undergrundsmaterial i 
sekundärfyllningen. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
125 50 % UTGÅR      Plogjord nej     
126 50 % Stolphål F oval 1,2 0,75 0,16 
A126 synlig i ytan som en avlång mörkfärgning i S-N 
riktning. Två plogspår i toppen i var sida. Plogspårens 
fyll grävdes bort och sållades ej. I anl. fanns ytterst lite 
primärfyll, men mycket sekundärfyll med små inslag 
av undergrundsmaterial. Fyllen sållades, men var så 
när som på ett litet bränt ben och ett par kolbitar 
fyndtomt. Inte heller fanns det skörbränd sten. 
Eftersom det finns primärfyll i kanterna och 
sekundärfyll med undergrundsmaterial är 
anläggningen ett grunt stolphål, flera gånger omsatt i 
den sekundära fyllen. Det är omsättningarna som lyft 
upp undergrundsmaterial i sekundärfyllningen. Hålet 
har grävts i en stenig undergrund. 
+    15 
127 50 % Stolphål F oval 0,45 0,35 0,18 
Litet stolphål eller hål för en stör med ett plogspår i 
toppen (det grävdes bort). Den övriga fyllen, både 
primär och sekundär, innehöll endast en liten kolbit. I 
sidorna och i botten primärfyll. I mitten sekundärfyll. 
Primärfyllningen fyllde mer än sekundärfyllningen. 
Stenarna i kanten av hålet. Ingen nedsilningszon i 
botten, men daggmaskhål. 
nej    15 
128 50 % Nedgrävning  
oregelb
unden 
1,3 0,6 0,1 
Sannolik stolphålsbotten, omsatt. A128 synlig i ytan 
som en oregelbunden mörkfärgning, 1,3 x 0,6 m. 
Snittet uppvisar en sekundärfyllning som fyller större 
delen av den grunda nedgrävningen, den ljusgrå 
primärfyllningen endast vid anläggningens västra kant. 
Maxdjup på 10 cm. Fynd av vikingatida 
spetsbägarfragment på botten av anläggningen. 
+    18 
129 50 % Stolphål F rundad 0,5  0,19 
A129 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning, 
diameter 50 cm. Snittet avslöjar en skålformad 
nedgrävning med endast en mycket tunn lins av den 
gul-gråa primärfyllningen i anläggningens östra kant. 
Sekundärfyllningen av mörkbrun lerig jord. Anl. hade 
ett maxdjup på 19 cm. Inga fynd. 















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
130 50 % Stolphål EF oval 0,65 0,35 0,2 
A130 synlig i ytan som en något oval mörkfärgning, 65 
x 35 cm. Snittet visar tre olika slags av fyll. 
Tertiärfyllning av mörkbrun lerig jord fyller större del 
av den skålformade nedgrävningen med maxdjup på 
20 cm. På botten av anläggningen en liten lins av 
ljusgrå lera som är inte nedsilningszon, men fyll. Vid N-
kanten av anläggningen en lins av mörkgrå grusig lera. 
Inga fynd. 
nej    13 
131 50 % Stolphål A rundad 0,75  0,45 
Stenskott stolphål. A131 i ytan fläck av grådaskig siltig 
sand, rund och med en diameter på 75 cm. 
Stolpspåret är endast 15 cm brett, nedgrävningens 
bredd i toppen 0,75m. Stolpdjupet 0,45 m. Beroende 
på att undergrunden är rik på huvudstora stenar 
måste hålet bli omfångsrik också om det endast skall 
rymma en klen stolpe som skall förankras djupt. I 
toppen finns ploglager, därunder i kanterna primärfyll 
och i mitten sekundärfyll. I botten en nedsilningszon 
som inte grävdes hel igenom. I anslutning ett stort 
granitblock, vid SÖ sidan av hålet, sannolikt en del av 
konstruktionen. Del av Hus 1. 
+    7 
132 100 % Stolphål A rundad 0,8  0,48 
Stenskott stolphål. A132 i ytan fläck av grådaskig siltig 
sand, rund och med en diameter på 80 cm. Förskjutet 
mot NV finns en tydlig, nästan kvadratisk fläck med 
större inslag av kol (20x20 cm) = stolpspåret. Snittet 
visar en omfattande flatbottnad (U-formad) 
nedgrävning. Gropen har varit rejält stenfodrad med 
såväl natursten som spräckt sten, i flera lager. 
Stenfodringen innehåller stora block och ett av dessa 
är större med hugget rombiskt form 40x30x25 cm (likt 
i A138). Primärfyllningen består av ljusgrå grusig silt, 
sekundärfyllningen av svartgrå silt. En ryggkota från 
ett större djur inkilad i primärfyllningen: medvetet 
deponerat. Sekundärfyllningen når ett djup på 30 cm, 
primärfyllningen 48 cm. A132 är exakt likadan med 
A138 (byggd av en och samma person?). Del av Hus 1. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
133 50 % Stolphål B rundad 0,6  0,2 
Delvis stenskott stolphål. Litet stolphål med 
sekundärfyll i toppen och primärfyll i botten och i 
sidorna. Inga synliga plogspår eller ploglager, vilket 
inte innebär att de inte kan ha funnits. 
+    10 
134 50 % UTGÅR      Plogjord och -spår +     
135 50 % Stolphål EF rundad 0,55  0,2 
A135 på ytan oregelbundet rund färgning av gråbrun 
silt med en diameter på ca 55 cm. Snittet visar en 
svagt spetsigt skålformad nedgrävning, fylld med 
ovannämnda material. Innehåller lite och små fynd i 
likhet med närliggande A156. Tolkas som 
stolphålsbotten. Från botten av anläggningen löper en 
”tarm” av fyllningsmaterial, som ses som resultat av 
rot- eller djuraktivitet. 
+    13 
136 50 % Stolphål B rundad 0,45  0,23 
Delvis stenskott stolphål. A136 synlig i ytan som en 
avlång mörkfärgning som flyter ihop med rännan 
A157. Snittet avslöjar ett mörkgrå grusig lera som 
primärfyll, några stenar vid dess topp och i 
sekundärfyllningen av svart lerig kolbestänkt jord 
indikerar att stolphålet har varit åtminstone delvis 
stenskonat. Inne i, på toppen av sekundärfyllningen 
fanns en spetsig lins av gul-grå sandig lera som 
indikerar senare skada på anläggningen, antagligen i 
samband med grävningen av rännan A157. 
+    10 
137 50 % Stolphål A rundad 0,35  0,3 
Stenskott stolphål. A137 i ytan fläck av grådaskig siltig 
sand i anslutning till, vid S sidan av ett stort 
granitblock som uppenbart del av konstruktionen. 
Något oregelbunden form i plan, men snittet ger en 
bredd på 35 cm. Snittet visar en U-formad 
nedgrävning som har varit stenfodrad med såväl 
natursten som spräckt sten. Sekundärfyllningen 
ganska grund, har et skålform, primärfyllningen når ett 
djup på 30 cm. Del av Hus 1. 

















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
138 100 % Stolphål A rundad 0,8  0,53 
Stenskott stolphål. A138 i ytan fläck av grådaskig siltig 
sand, rund och med en diameter på 80 cm. Skadat av 
minst två plogspår. Snittet visar en omfattande 
flatbottnad (U-formad) nedgrävning. Gropen har varit 
rejält stenfodrad med såväl natursten som spräckt 
sten, i flera lager. Stenfodringen innehåller stora block 
och ett av dessa är större med hugget rombiskt form 
50x35x30 cm (likt i A132). Primärfyllningen består av 
ljusgrå grusig silt, sekundärfyllningen av svartgrå silt. 
A138 är exakt likadan med A132 (byggd av en och 
samma person?). Del av Hus 1. 
+ + + + + + 7 
139 50 % Pinnhål  rundad 0,25  0,11 
A139 synlig i ytan som en liten cirkulär mörkfärgning, 
diameter 25 cm. Snittet avslöjar en nedgrävning fylld 
med homogen fyll av gul-grå sandig lera. 
+    21 
140 50 % Stolphål A rundad 0,45  0,24 
Stenskott stolphål. A140 synlig i ytan som en cirkulär 
mörkfärgning, diameter 45 cm. Snittet avslöjar två 
spetsiga nedgrävningar: den äldsta vid anläggningens 
östra kant och fylld med ljusgrå lera och den yngre 
samt större nedgrävningen genom den första och fylld 
med svart lerig kolbestänkt jord inbäddad i en 
mörkgrå sandig lera. En del större stenar har bildat en 
stenskoning för stolphålet.  
+    9 
141 50 % Stolphål EF rundad 0,35  0,2 
A141 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning, 
diameter 35 cm, skadat av ett plogspår. Snittet 
avslöjar en nedgrävning med tre olika slags av fyll. I 
mitten, på toppen av anläggningen en tunn lins av 
mörkbrun lerig jord. Sekundärfyllningen består av 
mörkgrå grusig lera som har rester av ljusgrå lera på 
botten och vid anl:s västra del. 
nej    13 
142 50 % UTGÅR      Fyndtom försänkning nej     














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
144 50 % Stolphål E rundad 0,65  0,23 
A144 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning, 
diameter 65 cm, skadat av ett plogspår. Snittet 
avslöjar en mörkbrun lerig fyllning inbäddad i en 
mörkgrå grusig lera med förekomst av skärviga stenar. 
Vid anläggningens östra hörn på botten en liten rest 
av ljusgrå lera som bryter annars symmetriskt 
skålformade nedgrävningsformen. 
+    11 
145 50 % Nedgrävning  rundad 0,4  0,1 
Ev. stolphålsbotten. En mycket liten rest av 
sekundärfyllningen inne i gul-grå sandiga 
primärfyllningen.  
nej    18 
146 50 % Nedgrävning  rundad 0,45  0,15 
A146 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning, 
diameter 45 cm. Mellan de så kallade siltiga 
anläggningarna A122, A147 och A161. Snittet avslöjar 
svagt spetsig skålformad nedgrävning med homogen 
fyllning av mörkgrå grusig lera. Inga fynd. 
nej    18 
147 100 % 
Recent 
anläggning 
C rundad 0,8  0,2 
A147 syntes tydligt i ytan som en cirkulär fläck av 
chokladbrun silt med inslag av ljusare silt och ställvis 
kolstänk. Längs ytterkant, speciellt vid anl. östra del 
blir materialet dels mörkare, dels grusigare. 
Siltfyllningen (tertiärfyll) var nästan randig med linser 
av blålera och ljusare silt, den hade ett djup på ca 7 
cm och vilade på toppen av ett mörkt och grusigt lager 
(sekundärfyll) som mätte upp till 12 cm i tjocklek och i 
sin tur hade en tunn lins av ljusgrå primärfyllning på 
botten. Anl. max. djup blev bara 20 cm. Anl. var 
nästintill fyndtom, men utöver inslag av kol 









148 50 % Nedgrävning  rundad 0,3  0,11 
En grund nedgrävning med homogen fyllning av 
mörkgrå grusig lera. Inga fynd. 
nej    18 
149 50 % Nedgrävning  oval 0,6 0,35 0,12 
Ev. stolphålsbotten. Snittet avslöjar en skålformad 
nedgrävning med gul-gråa sandiga leran på botten och 
vid anl:s östra kant samt en mörkbrun 
sekundärfyllning. Anl. hade ett maxdjup på 12 cm. 
















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
150 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
151 50 % Stolphål EF rundad 0,8  0,2 
A151 syntes i ytan som en stor cirkulär mörkfärgning, 
diameter 80 cm. Ploglager i toppen (sållades ej). Där 
under mörk sekundärfyll med enstaka fläckar av 
undergrundsmaterial. I kanterna särskilt den östra ses 
spräcklig ljus primärfyll. Så när som på två ben 
(sannolikt fragment av samma ben) var fyllningen 
fyndtom. 
+    13 
152 50 % UTGÅR      Mörkfärgning med enhetlig fyll. Plogspår? +     
153 50 % Stolphål B rundad 0,45  0,25 
Delvis stenskott stolphål. A153 syntes i ytan som en 
mörkfärgning runt en större sten, diameter 45 cm. 
Snittet avslöjar nedgrävningen fylld med mörkgrå 
grusig lera som omgärdar svart lerig kolbestänkt 
sekundärfyllning. Bara botten av ett delvis stenskott 
stolphål. 
+    10 
154 50 % Stolphål F rundad 0,45  0,19 
Mörkbrun lerig sekundärfyll inbäddad i en mörkgrå 
grusig lera bemängd med skärviga stenar. 
+    15 
155 50 % 
Recent 
anläggning 
C oval 1,6 1,35  
A155 i ytan synlig som en tydlig oval fläck av olikartad 
silt, mycket fin och så gott som sten/grusfri. 
Chokladbrun till färgen men med inslag av ljusare silt 
och ställvis kolstänk. Längs ytterkant tycks materialet 
dels bli aningen mörkare, dels grusigare. I norra delen 
ligger silten an mot ett större granitblock och 
fortsätter även på andra sidan detsamma. 
Siltfyllningen (tertiärfyll) är i endast ringa grad 
fyndförande och de fynd som görs är starkt 
fragmenterade. Siltfyllen övergår i en tät packning av 
granit i mörkare fyll (sekundärfyll), som i sin tur ligger 
på toppen av granitblocket. Den gråa primärfyllningen 
i botten, vid sidan av granitblocket. Det tycks, som att 
grop har grävts i syfte att blottlägga granitblocket, 
varefter blocket bearbetats (för att bli mindre?) och 
brutits upp i små bitar. Detta material har sedan 
deponerats på botten av gropen, sjunkit ihop, varefter 
silt samt enstaka fynd transporterat (vattenburet?) in i 
en flackare grop. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
156 50 % Stolphål F rundad 0,5  0,14 
A156 i ytan rund färgning av brun silt med lite 
skörbränt grus. Diameter ca 50 cm. Snittet visar en 
flatbottnad nedgrävning fylld med humös gråbrun silt, 
ca 14 cm djup. Innehåller väldigt lite och små fynd. 
Stolphålsbotten. 
+    15 
157 50 % Ränna    0,4 0,38 
Ränna i NV-SÖ riktning, korsar den smala rännan A112 
och skär in i ett stenskott stolphål A281. Snittet visar 
en spetsig nedgrävning fylld i större del med en 
primärfyll av gul-grå sandig lera, enstaka bitar av 
obränt ben observerades på botten och fyllningen var 
bemängd med skörbrända stenar. Sekundärfyllningen 
av mörkbrun lerig jord. Ev. recent. 
+    22 
158 50 % Stolphål EF rundad 0,45  0,2 
A158 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning, 
diameter 45 cm, skadat av ett plogspår. Snittet 
avslöjar en nedgrävning med sekundärfyllning av svart 
lerig kolbestänkt jord bemängd med skörbrända 
stenar. På botten och i kanterna tunn lins av gul-gråa 
sandiga leran. 
+    14 
159 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
160 50 % Stolphål EF rundad 0,55  0,2 
A160 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning, 
diameter 55 cm, mellan två plogspår. Snittet avslöjar 
en nedgrävning med sekundärfyllning av svart lerig 
kolbestänkt jord som når hela vägen till anläggningens 
botten, i anläggningens kanter syns dock även 
primärfyllningen av ljusgrå lera. Ett större sten i 
profilen mellan två fyllningar. 
























BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
161 100 % 
Recent 
anläggning 
C oval 0,75 0,65 0,26 
A161 syntes tydligt i ytan som en något oval fläck (75 x 
65 cm) av chokladbrun silt med inslag av ljusare silt 
och ställvis kolstänk. Längs ytterkant blir materialet 
dels mörkare, dels grusigare. Siltfyllningen (tertiärfyll) 
där man också observerade några träfragment och 
små fläckar av lera hade ett djup på ca 9 cm och vilade 
på toppen av ett mörkt och grusigt lager (sekundärfyll) 
som mätte upp till 15 cm i tjocklek och i sin tur hade 
en tunn lins av ljusgrå primärfyllning på botten. Anl. 
max. djup blev 26 cm. Inne i den sekundära fyllningen, 
i dess översta del dokumenterades och tillvaratogs en 










162 50 % Nedgrävning  rundad 0,25  0,06 En grund nedgrävning med homogen fyll. nej    18 
163 50 % Nedgrävning  rundad 0,3  0,15 
Ev. stolphålsbotten. A163 synlig i ytan som en rund 
mörkfärgning i närheten av den stora siltiga A192. 
Toppen, 3 cm av anl sållades ej p.g.a. att den var 
plogjord. Sedan anläggningen snittats visade den sig i 
stora delar vara en homogen mörkfärgning intill ett 
fast block (berget?) och med en sten i botten; tunn 
lins av ljust primärfyll vid ena kanten. 
nej    18 
164 50 % Nedgrävning  rundad 0,25  0,12 En skålformad nedgrävning med homogen fyll. nej    18 
165 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
166 50 % UTGÅR      Plogspår +     
167 50 % Nedgrävning  rundad 0,25  0,08 En grund nedgrävning med homogen fyll. nej    18 
168 50 % Nedgrävning  rundad 0,55  0,17 
En skålformad djupare nedgrävning med homogen 
fyll. 
+    18 
169 50 % Stolphål F rundad 0,3  0,18 
A169 synlig i ytan som en cirkulär nedgrävning skadad 
av plogspår. Botten, de nedersta 18 cm av ett litet 
stolphål med en homogen lite spräcklig fyll. Ganska 
ljus. Spår av primärfyll i botten. Plogspårens fyll 
sållades ej. I sållet fanns keramik, brända och obrända 
ben. Även kolstycken observerades. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
170 50 % Stolphål B rundad 0,5  0,19 
Delvis stenskott stolphål. Trots att anl. är liten är dess 
topp skadat av upp till fyra plogspår. Den 
plogspårsskadade fyllet i toppen av anl. sållades inte. 
Eftersom anläggningen skadats kunde endast ett par 
liter jord sållas. Därvid hittades endast några få brända 
och obrända ben. Dock även överdelen av en bennål. 
Kolstycken observerades, liksom små skörbrända 
stenar < 2 cm. 
+    10 
171 50 % Stolphål B rundad 0,5  0,18 
Delvis stenskott stolphål, med brända och obrända 
sten i fyllen. Det finns primärfyll i botten av snittet. I 
snittets södra sida finns en spräcklig fyll som är 
sekundär. I den högra sidan finns hålet efter en 
uppdragen stolpe fullt med tertiär fyll. Ev. syns en 
liten ploglagerrest mitt i toppen av snittet. Fyllen 
innehöll bl.a. små skörbrända stenar < 3cm. 
+    10 
172 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
173 50 % Nedgrävning  oval 0,95 0,45 0,15 
Ev. stolphålsbotten. A173 skadat av ett plogspår. 
Snittet avslöjar att det kan röra sig om minst två 
anläggningar, både med primärfyllning av ljusgrå lera. 
Sekundärfyllningen främst i västra anläggningen.  
nej    19 
174 50 % Nedgrävning  rundad 0,4  0,2 
Ev. stolphålsbotten. Plogjorden i toppen av anl. 
grävdes bort. Fyllen i nedre delen av anl. var fyndtom. 
A 174 är en trippelanl. I dess västra sida finns en liten 
mörkfärgning med en primärfyll i botten och en 
sekundärfyll som mest är plogjord. I mitten finns ett 
stolphål med primärfyll i östra sidan och i botten 
däröver sekundärfyll. Anl. skärs av den västra anl. 
Ploglagret över sekundärfyllningen är tunt och 
sekundärfyllningen fyndtom. Längst i öster finns ett 
triangulärt spetsigt hål med primärfyll, kanske ett håll 
efter en spetsat nedslagen stolpe som inte kan ha 
stått länge på platsen i betraktande av den ljusa fyllen. 
Vinkelrät på detta snitt genom A174 lades ett snitt 
genom diket A004. Det visade diket och kanske, men 
inte säkert, en nedgrävning i densamma. Snittets 
norra sida var grund och den södra djup. 
















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
175 50 % Stolphål E oval 0,35 0,45 0,24 
A175 syntes i ytan som en oval mörkfärgning. 
Primärfyll synlig i snittets bägge sidor. Snittet indikerar 
att den sist uppdragna stolpen stod i snittets vänstra 
sida. Sekundärfyll innehöll brända och obrända ben 
samt en lerkliningsbit. 
+    12 
176 50 % Nedgrävning  rundad 0,45  0,18 
Ev. stolphålsbotten. Stenfri. Toppen av fyllningen var 
kontaminerad av ploglager och sållades ej. Fyllningen 
därunder var fyndtom. 
nej    19 
177 50 % Pinnhål  rundad 0,25  0,13 
Anl. är en liten ganska djup mörkfärgning intill A176. 
Fyllningen var homogen och innehåll inga fynd. 
nej    21 
178 50 % Nedgrävning  rundad 0,3  0,09 
Plogspår genom ena kant. Endast en mörk fyll kunde 
dokumenteras med säkerhet, därmed är det inte 
nödvändigtvis ett grävt hål (borde ev. utgå). 
nej    19 
179 50 % Stolphål F oval 0,65 0,5 0,13 
A179 syntes i ytan som en något oval mörkfärgning av 
mörkbrun jord, skadat av ett plogspår. Vid dess 
undersökning registrerades två anslutande 
anläggningar, A274 och A277 som kan utgöra spår av 
omstolpningar i området. A179 hade en flack 
skålformad nedgrävning med enstaka skörbrända 
stenar i den mörkbruna sekundärfyllningen. 
+    16 
180 100 % 
Recent 
anläggning 
C rundad 0,9  0,21 
A180 syntes tydligt i ytan som en cirkulär fläck av 
chokladbrun silt med inslag av ljusare silt och ställvis 
kolstänk. Längs ytterkant tycks materialet dels bli 
aningen mörkare, dels grusigare. Tre större stenar (35-
45 cm i diameter) vid anl. östra sida. Siltfyllningen 
(tertiärfyll) där man också observerade några 
träfragment och små fläckar av lera hade ett djup på 
ca 12-15 cm och vilade på toppen av ett mörkare och 
grusigare lager (sekundärfyll) som i sin tur hade en 
tunn lins av ljusgrå primärfyllningen på botten. Inga 

























BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
182 50 % UTGÅR      Plogjord och -spår nej     
183 50 % Stolphål A rundad 0,65  0,23 
Stenskott stolphål. A183 syntes i ytan som en cirkulär 
mörkfärgning, diameter 65 cm, skadat av ett plogspår. 
Snittat uppvisar en fin skålformad nedgrävning med 
den svarta och kolbestänkta sekundärfyllningen 
vilandes in i den mörkgråa primärfyllningen. 
+    8 
184 50 % Nedgrävning  oval 1,4 0,4 0,27 
A184 hade en V-formad nedgrävning med tydliga 
gränser och homogen fyll av mörkbrun jord. Ger ett 
recent intryck. 
nej    19 
185 50 % Stolphål B rundad 0,45  0,17 
A185 syntes i ytan som en otydlig cirkulär 
mörkfärgning, diameter 45 cm. Anl. hade en spräcklig 
och grå fyll i botten med en platt sten och mörkbrun 
sekundärfyllning. Endast ett obränt ben, annars 
fyndtom. 
+    10 
186 50 % UTGÅR      Plogspår och ett stenlyft nej     
187 50 % Stolphål F oval 0,9 0,55 0,15 
A187 i ytan synlig som en oval mörkfärgning av 
mörkbrun lerig jord. Snittet avslöjar en flack skålform 
och att sekundärfyllningen vilar på en gul-grå sandig 
primärfyllning. 
+    16 
188 50 % Nedgrävning  oval 0,55 0,45 0,15 
Ev. stolphålsbotten. A188 i ytan synlig som oval fläck 
av mörk gråbrun sandig silt med kolstänk. Vid snitt 
syns en tunn lins av den mörkbruna sandiga silten, 
flatbottnat, max 8 cm djupt. Innehåller lite fynd. På 
botten och i södra delen av anl. primärfyllningen och 
anl. har ett djup på 15 cm. 
+    19 
189 50 % Stolphål A rundad 0,55  0,4 
Stenskott stolphål. A189 i ytan rund fläck av mörk 
gråbrun sandig silt med inslag av kol. Skärs av 
plogspår. Snittet visar en rätt tydlig stolpfärgning. 
Öster om denna bildar 3 större stenar en stenskoning. 
Primärfyllning utgörs av en ljusare grå grusig silt som 
är svåravgränsad, men hålet verkar ha skålform med 
flat botten. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
190 50 % Nedgrävning  oval 0,45 0,3 0,14 
Ev. stolphålsbotten. A190 i ytan rund fläck av mörk 
gråbrun sandig silt med inslag av kol. Snittet visar en 
skålformad nedgrävning, med såväl primär- som 
sekundärfyll. Botten på nedgrävningen är mycket 
distinkt och detta ger något recent intryck. Endast ett 
obränt ben, annars fyndtom. 
+    19 
191 50 % Stolphål A rundad 0,5  0,2 
Stenfylld/stenskonat stolphål? Rund färgning av 
svartgrå sandig silt tillsammans med koncentration av 
såväl natur- som eldpåverkade sten. Snittet visar en 
skålformad nedgrävning, fylld med svartgrå sandig silt 
samt mycket sten. Centralt, mellan stenarna, 
påträffades många fragment av skall- och käkdel från 
ett större däggdjur, vilket är det enda fynden. 
Deponering? 
+   + 8 
192 50 % 
Recent 
anläggning 
C rundad 1,1  0,45 
Anläggning med siltig fyll, kanske rester efter sprängt 
sten. I plan rundat fyrkantigt fläck av chokladbrun fin 
silt. Det finns två anslutande runda fläckar i SV och 
NÖ; den i NÖ är fylld med vitgrå ren silt. Flera plogspår 
korsar anläggningen. Samma karaktär som t.ex. A155 
och A194. Primärfyllningen är grå med inslag av mörk 
jord från sekundärfyllningen och 
undergrundsmaterial. Sekundärfyllningen är mörk 
med småsten och prickar av undergrundsmaterial. 
Silten, dvs. tertiärfyllningen är brun silt, med inslag av 
ljusare silt och några kolstänkt. Något avvikande från 
andra anläggningar med siltig fyll har tertiärfyllningen 
rätt markant inslag av ren ljusgrå lera. Silten har också 
inslag av obränt trä, särskilt tydligt blir det mot 
kanten, där trärester ligger parallellt riktade mot 
gropens botten. Närmast fyndtom. 
+  +  5 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
194 50 % 
Recent 
anläggning 
C rundad 1,2  0,6 
Anläggning med siltig fyll, kanske rester efter sprängt 
sten. Hälften av anl grävdes ut med vinklade profiler 
som möttes i anl:s mitt. I toppen av anl fanns plogspår 
och lite plogjord som grävdes bort utan att sållas. 
Övrig fyll från NO-kvadranten sållades men var 
fyndtom. Det finns 3 sortens fyll i anläggningen. En 
primärfyll i botten; en sekundärfyll ovanför 
primärfyllningen och karakteriserad av en mörk färg 
och betydande mängd av småstenar; det finns en smal 
lersandig zon i sekundärfyllningen indikerandes att 
hålet sedan det börjat fyllas stått öppet en tid; och så 
finns det en tertiärfyll - silt som missfärgats något av 
humus. Silten är helt ren. Det finns tendenser till att 
silten är skiktad (spår av ljusare silt) och någon stolpe 
har den knappast omslutit. Snarare är silten ett lock i 
och med att den inte alls innehåller små delar av den 










195 50 % Nedgrävning  rundad 0,45  0,1 
Ev. stolphålsbotten. En flack nedgrävning med såväl 
primär- som sekundärfyll. 
nej    19 
196 50 % Nedgrävning  oval 0,45 0,3 0,12 
Ev. pinnhål eller stolphålsbotten. Primärfyllningen har 
en spetsig form, medans sekundärfyllningen har en 
flack skålform. 
+    19 
197 50 % Stolphål E rundad 0,3  0,25 
A197 synlig i ytan som en liten cirkulär mörkfärgning, 
diameter 30 cm. Snittet avslöjar en U-formad 
nedgrävning med raka kanter. Den mörka 
sekundärfyllningen inbäddad i en ljusgrå 
primärfyllning. 























BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
198 50 % Stolphål F rundad 0,35  0,09 
A198 framträdde som en mindre cirkulär fläck 
grådaskig sandig lera med kolstänk och skörbränd 
sten. Diameter ca 35 cm. Snittet avslöjar en diffus 
färgning, men med förhållandevis mycket fynd i 
fyllningen, definitivt fylld med kulturlagermaterial. 
Botten är svårdefinierad och urlakad, men bedöms 
vara snedställd/sluttande och med ett maxdjup på 9 
cm. Tolkas som stolphål, av väggstolpskaraktär. 
+    16 
199 50 % Stolphål F rundad 0,35  0,11 
A199 framträdde som cirkulär fläck av lerig mörkgrå 
sand med rätt stort kolinnehåll, genomskuren av två 
plogspår. Diameter ca 35 cm. Snittet avslöjar en 
snedställd botten, mycket lik A198, med samma 
urlakning i nedre delen. Relativt fyndrik 
kulturlagerfyllning ner till ett djup om 11 cm. Tolkas 
som stolphålsrest, av väggstolpskaraktär. 
+    16 
200 50 % Stolphål E rundad 0,45  0,26 
A200 framträdde som cirkulär fläck lerig sand med 
innehåll av kol. Diametern ca 45 cm. Snittet avslöjar 
tydligt två olika fyllningar, en primär och en sekundär. 
Den primära består av närmast ren ljusgrå lera, den 
sekundära av svartgrå, fyndrik lerig sand. Botten 
närmast flatbottnad. Djupet på nedgrävningen fylld 
med primärfyllning är 26 cm. 
+    12 
201 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
202a 50 % 
Recent 
anläggning 
H oval 0,85 0,4 0,12 
Stensamling. A202a framträdde som en rätt tydlig 
packning av sten, huvudsakligen natursten, men även 
mindre andel eldpåverkat material. Anläggningen 
ligger i den öst-västligt löpande rännan A004 och 
ingen skillnad kan observeras i fyllningen runt 
stenarna gentemot fyllningen i ränna A004. Fyllningen 
i bägge kontexter är brun, humös ”matjord”. 
Fyllningen är också så gott som fyndtom. 
Stensamlingen ses som del av ränna A004 och därmed 
som förhållandevis recent. En mindre fördjupning 
finns i anslutning till stenpackningen, under dess 
västra del: betecknad som A202b och tolkad som 
stolphålsrest. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
202b 50 % Stolphål    0,3 0,22 
Sannolikt rester efter ett stolphål. Anl. hittades vid 
undersökning av stensamling A202a då en mindre 
fördjupning under stensamlingens västra kant 
noterades. Att det rör om ett möjligt stolphål 
konstaterades först vid sektionsdokumentation, då 
anläggningen uppvisade en klassisk skålform samt 
såväl sekundär- som primärfyll. 
nej    23 
203 50 % Stolphål E rundad 0,4  0,22 
A203 syntes i ytan som en cirkulär mörkfärgning, 
skadat av ett (ev. flera) plogspår. Plogspårsfyllen i 
östra kanten och den mörka plogjordsfyllen i toppen 
sållades ej. Stolphålsfyllningen innehöll brända och 
obrända ben, små skörbrända stenar < 3cm, 
kolstycken och delvis förkolnade träbitar <3 cm. 
Primärfyllningen är lite spräcklig och gråare i södra 
kanten av anl. I centrum har den färgats lite av 
nedsilning från den mörkare sekundärfyllningen. 
+    12 
204 50 % Stolphål EF rundad 0,55  0,2 
A204 syntes i ytan som en cirkulär mörkfärgning 
skadad av ett plogspår. Fyllen i plogspåret som går 
mitt genom anl. sållades inte. Det finns en svagt 
ljusare bottenfyll, men inte någon egentlig och tydlig 
primär eller just sekundär fyll. I stället är fyllen i hela 
hållet ganska homogent svart. Det finns m.a.o. inga 
tydliga spår av uppdragna stolpar. Men det betyder 
inte att hålet inte är ett stolphål. Snarare har det 
omsatts så ofta att man inte längre kan urskilja de 
enskilda omsättningarna. Fynden i fyllen är brända 
och obrända ben, keramik och kol, dvs. de vanliga 
men inte så mycket. 
+    14 
205 50 % Nedgrävning  rundad 0,3  0,12 
Ev. stolphålsbotten. Anl. har en liten rest av mörkbrun 
lerig jord inne i mörkgrå grusiga leran. 
nej    19 




















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
207 50 % Stolphål B rundad 0,45  0,16 
A207 syntes i ytan som en cirkulär mörkfärgning, 
diameter 45 cm. Snittet avslöjar en rest av svart lerig 
kolbestänkt jord inne i den mörkgrå grusiga leran. 
Några stenar i profilen antydande en delvis 
stenskoning. 
+    10 
208 50 % Nedgrävning  rundad 0,25  0,11 
Ev. stolphålsbotten. Anl. har en rest av mörkbrun lerig 
jord inne i mörkgrå grusiga leran. 
+    19 
209 50 % Stolphål A rundad 0,7  0,35 
Stenskott stolphål. A209 syntes i ytan som en 
mörkfärgning associerad med en tydlig stenskoning, 
diameter 70 cm. Snittet avslöjar en mycket 
välkonstruerad stenskoning med mindre stenar 
inkilade mellan större. Sekundärfyllning av mörkbrun 
lerig jord. Primärfyllning av mörkgrå sandig lera. 
Mycket kolstänk i primärfyllningen. Nedgrävning har 
flack skålform. Då hålet i förhistorisk tid grävdes stötte 
man på ett stor jordfast stenblock som man grävde 
runt utan att frigräva. Stenblock har använts som en 
del av stolphålets konstruktion. 
+ +  + 8 
210 50 % UTGÅR      Plogspår +     
211 100 % Stolphål A rundad 0,7  0,4 
Stenskott stolphål. A211 syntes i ytan som en cirkulär 
mörkfärgning, diameter 70 cm, med synliga stenar på 
dess västra kant. Vid snittning kom flera på högkant 
stående stenar, bildande ett hålrum. Stenskoningen 
har inkluderad såväl större som mindre stenar inkilade 
mellan dessa. Ett koligt stolpavtryck om ca 20 x 20 cm 
kunde observeras. Sekundärfyllningen bestod av svart 
lerig sand, kolbestänkt och fyndrik (inkl. ett fragment 
av en röd glasfluss pärla). Den fyllningen nådde nästan 
hela vägen till botten, men var ändå omgärdad av den 
primära fyllningen av mörkgrå sandig lera. Anl. hade 
ett djup på 40 cm. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
212 100 % Stolphål A rundad 0,45  0,39 
Stenskott stolphål. A212 syntes i ytan som en 
mörkfärgning associerad med en tydlig stenskoning, 
inkluderande en på högkant stående större 
sandstenshäll. Diametern ca 45 cm. Vid snittning kom 
flera på högkant stående stenar, bildande ett hålrum 
om ca 15 x 15 cm. Fyllningen svart lerig sand, 
kolbestänkt, skärvstensbemängd och fyndrik. 
Nedgrävningsform närmast spetsbottnad och med ett 
djup på 39 cm. 
+ + + + 9 
213 50 % Stolphål A rundad 0,5  0,48 
Stenskott stolphål. A213 var synlig i ytan som en 
cirkulär mörkfärgning i anslutning till några stenar, 
diameter ca 50 cm. Snittet avslöjar en primär fyllning 
av ljusgrå lera och en sekundär av svartgrå humös lera 
innehållande ett fåtal ben och sekundärbränd keramik 
(i sekundärfyllning). Tydlig stenskoning av på högkant 
nedkilade flata stenblock. Nedgrävningen spetsigt 
skålformad och når ett djup på 48 cm. 
+    9 
214 50 % Stolphål E rundad 0,35  0,23 
A214 var synlig i ytan som en liten cirkulär 
mörkfärgning i anslutning till några stenar, diameter 
35 cm. Snittet avslöjar en U-formad nedgrävning med 
raka kanter. Primär fyllning av ljusgrå lera, de tjock 
sekundär fyllning av svartgrå jorden som har en tunn 
lins av mörkbrun jord på toppen. Endast fåtal fynd av 
ben. 
+    12 
215 50 % Stolphål B rundad 0,6  0,24 
A215 syntes i ytan som en cirkulär mörkfärgning 
skadad av ett plogspår. Plogspår genom huvuddelen 
av anl. och dess sållades inte. Det har stått två stolpar 
i hålet, dvs. anl. uppvisar spår av omstolpning. Det 
finns primärfyll, dels mitt i hålet över den platta 
stenen. Den är ljusast och således i princip ”mest” 
primär. Dessutom finns det en lite mörkare 
spräckligare primärfyll i kanterna. Mellan kantfyllen 
finns sekundärfyll som fyllt två hål som inte kan skiljas 
åt stratigrafiskt pga. att det går ett plogspår mellan 
dem. I fyllningen fanns brända och obrända ben, kol 
och ev. keramik samt små skörbrända stenar <3 cm 
(de senare dock inte i primärfyllningen). 















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
216 50 % Stolphål A oval 0,7 0,45 0,27 
Stenskott stolphål. A216. syntes tydligt i ytan som en 
stor oval fläck av svart lerig kolbestänkt jord, 70 x 45 
cm. Snittet avslöjar en ganska tjock primär fyllning av 
gul-grå lera innehållande en del stenar. 
Nedgrävningen U-formad och når ett djup på 27 cm. 
+    8 
217 50 % Stolphål E rundad 0,45  0,25 
A217 är grävt som ett ganska djupt snävt stolphål, upp 
till 25 cm djupt, med det som placerats i hålet hade 
endast 11 cm:s djup. Det är dit ned sekundärfyllningen 
når. Man har alltså grävt ett hål med en rak Ö-kant, 
delvis fyll igen hålet och satt dit en stolpe. 
Sekundärfyllningen är inte resultatet av att 
primärfyllningen sjunkit ihop. Färgningen genom 
nedsilning går ganska djupt. 
+    12 
218 100 % Stolphål EF 
oregel-
bunden 
 0,4 0,2 
A218 framträdde som en tydlig mörkfärgning vid östra 
sidan av en avlång, utstickande del av en berggrund. 
Berggrunden har varit en del av det stolphålets 
konstruktion. 
+   + 14 
219 50 % Stolphål E oval 0,5 0,35 0,22 
A219 framträdde som en oval mörkfärgning med tre 
stenar vid dess södra kant precis i anslutning till A218. 
Snittet visade en tunn sekundärfyll av mörkbrun jord 
inne i en mycket tjockare primärfyll av ljusgrå lera. 
+    12 
220 50 % UTGÅR      Plogspår +     














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
222 100 % Lager  
oregel-
bunden 
  0,08 
Kulturlagerrest. A222 framträdde vid avbaningen som 
ett tydligt kulturlager, bestående av mörk, humös, 
kolbestänkt och skärvstensbemängd jord i sydöstra 
delen av schaktet. Anläggningen grävdes så, att en 
smal T-formad profil kvarlämnades och delade in 
anläggningen i en NV, en NÖ och en S-del. Fynd 
insamlades separat från dessa delar. Kulturlagret var 
rätt tunt, men mycket fyndrikt, framförallt 
innehållande större obrända ben, men även jäå-
keramik, samt ett järnföremål. Centralt i kulturlagret 
hade en separat anläggning definierats, A223, som ett 
förmodat stolphål, synlig som en cirkulär 
koncentration av skärvsten. Denna kunde inte 
konstateras som en egen nedgrävning, utan ses som 
en del av A222. Under A222 framkom dock flera 
separata cirkulära anläggningar (A250, 251, 252). 
+   +  
223 100 % Lager      Del av kulturlager A222 ( + )     
224 50 % Stolphål E rundad 0,55  0,22 
A224 framträder som cirkulär mörkfärgning, rikligt 
kolhaltig, med en diameter på ca 55 cm. Snittning 
avslöjar en spetsigt skålformad fyllning av svartgrå 
fyndförande lerig silt/sand, som möjligen ligger i en 
flatbottnad nedgrävning med ljus grusig lera som 
primärfyllning. Snarlik A200 och rikligt med fynd av 
ben och keramik i primärfyllningen. Primärfyllningen, 
som dock är mycket svår att avgränsa, då övergången 
mot omgivande material är diffus, har ett maximalt 
djup på 22 cm, sekundärfyllningen går ner till 16 cm. 
+   + 12 
225 50 % UTGÅR      Plogjord och -spår nej     
226 50 % Nedgrävning  rundad 0,35  0,14 
Ev. stolphålsbotten. A226 framträdde som en liten 
cirkulär mörkfärgning. Fyllen homogen ganska mörk. 
Enstaka fläckar av undergrundsmaterial. Endast 1 litet 
ben. Ingen ”ljus primärfyll”. Hålet verkar avsiktligt 
smalt och kunde passa t.ex. en väggstolpe. 
+    19 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
228 50 % Nedgrävning  rundad 0,3  0,07 
Överplöjd mörkfärgning. Att A228 skall klassificeras 
som nedgrävning så beror på att fyllen i det norra 
snittets västra kant inte består av plogjord utan av fyll. 
Dessutom finns det lite fyll under plogspåret i anl:s 
mitt. 
+    20 
229 50 % UTGÅR      Överplöjd mörkfärgning nej     
230 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
231 50 % UTGÅR      Överplöjd mörkfärgning nej     
232 50 % Pinnhål  rundad 0,25  0,1 
A232 i plan synlig som en rund fläck av lerig mörkbrun 
sand. Diameter ca 25 cm. Snittet avslöjar en 
skålformad fördjupning, 12 cm djup, fylld med 
enhetlig mörkbrun lerig sand, mycket matjordsaktig. 
Botten är distinkt och i fyllningen kommer en bit glas 
av modern karaktär. Inget kol i fyllningen. Botten, 
fyllning och fyndbild gör sammantaget att A232 borde 
ses som ett mer recent stolp-/pinnhål. 
+    21 
233 50 % Stolphål A oval 0,55 0,4 0,22 
Stenskott stolphål. A233 synlig i plan som oval fläck av 
medelgrå sandig lera som ligger an mot ett markfast 
block i öster och omfattar 2-3 större stenar, samt 
centralt placerat förmultnat, obränt trä. Mått 55x40 
cm i NS-riktning. Vid snittning avslöjas en något 
asymmetrisk skålformad fördjupning. En större 
granitsten står på högkant i anläggningens västra del 
och ses som del av stenskoning. I fyllningen påträffas 
en hel del fiskben samt en större keramikskärva. 
Fyllningen är ljusare än normalt i området och kan 
tyda på en tidig anläggning. Små mängder bevarat trä 
observeras på två olika ställen i anläggningen. 
Nedgrävningens botten är fylld med en ljust gråbrun 
lerig silt ner till ett djup på 22 cm. Över denna finns 
deponerat ev. två olika fyllningar, som skiljer sig från 
varandra enbart i färg. Gråbrun lerig silt som har ett 
något större kolinnehåll mot botten. Träet kommer i 
den mörkare fyllningen. Dessa fyllningar har ett djup 
på 13 cm. 















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
234 50 % Nedgrävning  rundad 0,3  0,11 
En ev. nedgrävning skadad av ett plogspår. Ringa mått, 
homogen fyll, ev. recent. 
nej    20 
235 50 % Nedgrävning  oval 0,6 0,4 0,16 
Ev. stolphålsbotten. Anl. synlig i plan som en oval 
mörkfärgning, 60 x 40 cm. Den, något V-formade 
nedgrävningen har såväl sekundär- som primärfyll och 
två sten in i primärfyllningen . 
nej    20 
236 50 % UTGÅR      Modern grop delvis fylld med sprängsten +     
237 50 % Stolphål E rundad 0,8  0,28 
A237 synlig i plan som en cirkulär mörkfärgning av 
mörkbrun lerig jord, med en sten vid dess kant. Bestod 
av tre olika slags av fyll – största delen av 
nedgrävningen karakteriserades av den mörkbruna 
leriga jorden, vid nedgrävningens östra kant 
dokumenterades ljusgrå lera, medan vid 
nedgrävningens östra kant fanns det gul-grå sandig 









238 50 % Nedgrävning  rundad 0,4  0,12 En grund nedgrävning med homogen fyll, ev. recent +    20 
239 50 % Stolphål A rundad 0,5  0,25 
Stenskott stolphål. Rundat fyrkantig fläck av mörkbrun 
sandig silt i anslutning till tre större stenar. Skärs i 
öster av plogspår. Snittet blottar en flatbottnat 
skålformig nedgrävning på botten av vilken två stenar 
bildar en stenskoning. Längs östra kanten ligger en 
mindre flat sandstenshäll som hör till skoningen. 
Fyllningen utgörs av gråbrun grusig och siltig sand och 
innehåller enstaka ben. 
+    9 
240 50 % UTGÅR      Plogjord och -spår nej     
241 50 % Stolphål EF rundad 0,5  0,2 
Ett liten skålformat stolphål, med primärfyllningen 
synlig såväl på botten som vid ena kanten. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
242 50 % Stolphål E rundad 0,65  0,27 
A242 synlig i ytan som en cirkulär mörkfärgning, 
skadat av ett plogspår, diameter 65 cm. Först grävdes 
plogspåret i snittets västra sida bort. Den övriga 
fyllningen sållades. Men innehöll endast några få ben. 
I mitten av anl. är fyllningen homogen och relativt 
mörk. I kanterna finns rester av primärfyll och enstaka 
klumpar av undergrundsmaterial. Sannolikt pga. flera 









243 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
244 50 % Stensamling  rundad 0,4  0,13 
Grop, liten och stenfylld. Stenarna i en gul-grå sandig 
lera som var kraftigt blandad med den naturliga 
undergrunden, varför anl. upplevdes mer som rester 
efter en stensamling. 
+    23 
245 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
246 50 % Stolphål A rundad 0,55  0,21 
Stenskott stolphål. Skadat av en plogspår. Stenfyllda 
sekundärfyll i mitten, primärfyll i kanterna och i 
botten. Fyllningen var fyndtom så när som på 1 bränt 
och 3 obrända ben och lite kol. 
+    9 
247 50 % UTGÅR      Plogspår nej     
248 50 % Stolphål F oval 0,6 0,4 0,16 
Stenskott. A248 framkom vid sekundär rensning och 
undersökning av kulturlagerresten A021, vid dess 
södra kant. Anl. har en flack skålformad nedgrävning 
med primärfyllet synligt mest vid anläggningens 
kanter. Den skärvstensfyllda sekundärfyllningen går 
hela vägen till anl. botten. Runt anläggningen många 
skärviga stenar. Tolkas som en botten på stenskott 
stolphål. 























BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
249 50 % Stolphål B oval 0,65 0,45 0,19 
Delvis stenskott stolphål. A249 framkom vid 
undersökning av A038. Stenen i anläggningen har inte 
hämtats till hålet som skoning. Åtminstone delvis har 
den funnit i den undergrund vari hålet grävdes. Det 
finns tre sortens fyll i snittet. Högst upp ploglager, 
sedan sekundärfyll och längst ned den spräckliga 
primärfyllningen. Den är fyndtom. Den övriga 
fyllningen, särskilt toppen har fynd. 
+    10 
250 50 % Stolphål F rundad 0,3  0,19 
A250 synlig i ytan som en cirkulär, distinkt fläck av 
mörk svartgrå lerig sand med inslag av kol och 
skörbränd sten. Framkom under kulturlager A222. I 
ytan ser det ut som anläggningen har en diameter på 
50 cm, men snittet avslöjar en mindre skålformad 
fördjupning på endast ca: 30 cm. I södra delen av 
anläggningen finns två större stenar synliga i plan. 
Fyllningen är distinkt svartgrå med mindre inslag av 
fynd, men rätt mycket kol. Under denna fyllning kan 
det skönjas en primär fyllning av ljusgrått lerigt grus. 
Djupet på sekundärfyllningen är 10 cm, 
primärfyllningen går ner till 19 cm. 
+    16 
251 50 % Stolphål F rundad 0,55  0,14 
A251 framträdde under eller möjligtvis i sydvästra 
kanten av A222. I ytan synlig som cirkulär 
mörkfärgning av humös, brun, matjordsaktig fyllning 
med rätt stort inslag av kraftigt eldpåverkad, smulig 
sten. Diameter ca 55 cm. Snittet avslöjar en flack 
skålform, som antyder en anläggning som påverkats 
av någon form av sekundär störning.  Vid utgrävning 
knöts inte anläggningens eldpåverkade sten specifikt 
till något av lagren. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
252 50 % Stolphål B rundad 0,45  0,08 
Delvis stenskott stolphål. A252 framkom under 
kulturlager A222 som en cirkulär fläck av sotig grå lerig 
sand med en diameter på ca 45 cm. Ben synligt i ytan. 
Snittet avslöjar ett tunt skikt (max 8 cm djupt) av en 
kraftigt urlakad mörkfärgning i anslutning till några 
stenar. Fyllningen kulturlageraktig. Kan utgöra botten 
av ett åtminstone delvis stenskott stolphål, till 
karaktären lik flera av dem som grävts strax västerut 
(A212, 213). 
+    10 
253 50 % Stolphål F rundad 0,55  0,14 
A253 framkom vid sekundär rensning i kulturlagerrest 
A021. A253 är en cirkulär fläck av mörkgrå silt med 
tydliga kolstänk och inslag av skörbränt sten. Den 
ligger an mot ett större kalkstensblock i väster, öster 
om A253 ligger A254. Snittet avslöjar en flatbottnad 
nedgrävning, fylld nästan helt med enhetlig mörkgrå 
silt innehållande skörbränd sten; ljust primärfyll 
endast vid östra kanten. Fynd av framförallt obränt 
ben. 
+    16 
254 100 % Stolphål A oval 0,9 0,7 0,33 
Stenskott stolphål. A254 framkom vid sekundär 
rensning i kulturlagerrest A021. A254 ligger öst om 
A253 och har i plan likadan karaktär, men innehåller 
flera stora stenar. Anl. visade sig att ha en mycket tät 
stenpackning av rundade block av varierande storlek, 
mellan vilka kilats såväl fragment av sandstenshällar 
som eldsprängda stenar. Tydligt hålrum för stolpe 
mellan stenarna. Snitt visar en skålformad 
nedgrävning med svag skillnad mellan primär- och 
sekundär fyllning. Den sekundära fyllningen är fet och 
svart jord som innehöll större bitar av näverlikt 
material, samt förmodad jurpa. Anl. kommer ner på 
berggrund på 33 cm djup. Vid undersökningen av den 
andra halvan noterades en större huggen stenblock i 
rombisk form (mycket likt stenblocken i A132 och 
A138). 
















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
255 50 % UTGÅR      Mörkfärgning nej     
256 50 % Stolphål A rundad 0,55  0,3 
Stenskott stolphål. A256 framkom vid undersökning av 
A225 och visade sig att vara en skålformad 
nedgrävning bestående av mörkbrun lerig sekundärfyll 
inne i en gul-grå sandig primärfyll. Båda 
karakteriserades av en mängd av stenar och anl. 
tolkades som ett stolphål som har varit fodrad med 
mindre stenar. 
+ + +  8 
257 50 % Nedgrävning  oval 0,35 0,2 0,04 
A257 framträdde vid senare rensning runt A199 som 
en oval fläck grådaskig, sotbestänkt lera med måtten 
35x19 cm, som skärs i östra delen av ett plogspår. 
Snittning avslöjar en tunn lins av medelgrå lerig sand 
med mycket diffus urlakad botten. Enstaka ben i 
fyllningen. Svårtolkat, men kan vara en 
stolphålsbotten, med en fyllning som är snarlik A198 
och A199. Väggstolpsaktig. Djupet är dock endast 4 
cm. 
+    20 
258 50 % Stolphål F rundad 0,3  0,14 
A258 framkom vid senare rensning runt A199. Cirkulär 
fläck av grådaskig sandig lera, med en diameter på ca 
30 cm. Snittet avslöjar en relativt homogen ljusgrå 
lerig sand som antar samma sneda profil som A199 
och A198. Maximalt djup 14 cm. Fyllningen så gott 
som fyndtom, men tolkas som väggstolpe. 
+    16 
259 50 % UTGÅR       +     
260a 100 % Stolphål E rundad 0,55  0,33 
A260, 261 och 262 bildar i plan en oregelbunden 
större anläggning: 1,42 x 1,3 m. I plan skiftar fyllningen 
mellan ljusbrun till mörkbrunt och mörkgrå färg. 
Skärvsten syntes i ytan mest i den V och även, men i 
mindre omfattning, i den Ö delen. A260 visade sig 






















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
260b 100 % Stolphål  rundad (0,5 ?)  (0,26 ?) 
uppskattades A260a att ha ett djup på 33 cm och 
uppvisade en 20 cm brett stolpspår, själva 
nedgrävningen var ca 55 cm i diameter. Söder om 
denna fanns A260b som hade likadan fyllning och 
kunde urskiljas först vid den successiva utgrävningen 
av anl. a. Bakom dessa fanns A260c som hade 
annorlunda fyllning, inblandad med såväl snett 
horisontella som lodräta stråk av ljus lera ev. 
indikerande äldre karaktär (dvs. en stolpe som dragits 
upp och lera silat ner i stolphålet). A260c har också 
haft stenskoning och det gjordes fynd av lerklining i 
denna anl. De få fynden från alla tre A260 
anläggningar hölls ej isär. 








260c 100 % Stolphål  rundad (0,35 ?)  (0,4 ?) ( + )     
261 100 % Stolphål E rundad 0,75  0,34 
A260, 261 och 262 bildar i plan en oregelbunden 
större anläggning: 1,42 x 1,3 m. I plan skiftar fyllningen 
mellan ljusbrun till mörkbrunt och mörkgrå färg. 
Skärvsten syntes i ytan mest i den V och även, men i 
mindre omfattning, i den Ö delen. Efter snittning 
mellan A260 (b-c) och A261 stod det klart att de varit 
två skilda anläggningar. A261 hade en liten packning 









262 100 % Stolphål EF rundad 0,5  0,2 
A260, 261 och 262 bildar i plan en oregelbunden 
större anläggning: 1,42 x 1,3 m. I plan skiftar fyllningen 
mellan ljusbrun till mörkbrunt och mörkgrå färg. 
Skärvsten syntes i ytan mest i den V och även, men i 
mindre omfattning, i den Ö delen. Vid tömning av 
A262 blev det uppenbart att den var skiljd både från 
A260 (a) och A261. Anl. hade mera humös innehåll i 
fyllningen än de övriga. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
263 50 % Nedgrävning  oval 0,55 0,3  
A263 framkom vid sekundär rensning i området där 
det enligt det infraröda flygfotografiet borde ha 
funnits spår efter den östra gaveln på det stora 
långhuset. Den i plan ovala anläggningens karaktär var 
svårbedömd, men upplevdes ändå mer som en 
nedgrävning än en plogjordsrest. 
+     
264 50 % Stolphål A rundad 0,5  0,36 
Stenskott stolphål. A264 framkom vid undersökning av 
A155 då norr om det granitblocket noterades en något 
ökad fyndfrekvens, ändrad karaktär på fyllningen samt 
det framträdde sten på högkant. I och med att 
övergången mellan A264 och A155 är flytande, är 
planform och -dimension lite svår att definiera, men 
anläggningen ser ut att ligga an mot ovannämnda 
granitblock och vara rundad med en ungefärlig 
diameter på 50 cm. Snittet avslöjar en distinkt mörk 
gråbrun siltfyllning med stort innehåll av ben. 
Fyllningen övergår gradvis mot en något ljusare 
variant mot botten. Nedgrävningen definieras som 
flatbottnat U-formad med ett djup på 36 cm och 
rymmer en tydlig stenskoning av flata block på 
högkant. Fyllningen innehåller nästan inget av den 
spräckta granit som förekom rikligt i A155. På botten 
av gropen, i den ljusare fyllningen, kom ett stort ben 
(deponering?). Del av Hus 1. 
+    7 
265 50 % Nedgrävning  rundad 0,25  0,07 
A265 framkom vid sekundär rensning tillsammans 
med A266. Mycket grund nedgrävning, på gränsen till 
en plogjordsfylld svacka. Trots sitt ringa mått har anl. 
mycket raka kanter varför den blev registrerad som 
arkeologisk anläggning. 






















BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
266 50 % Stolphål A rundad 0,35  0,2 
Stenfyllt/stenskott stolphål. A266 framkom vid 
sekundär rensning tillsammans med A265. En U-
formad nedgrävning med tydliga gränser. Anl. hade 
mindre stenar i såväl den mörkgrå primärfyllningen 
som i den svarta leriga sekundärfyllningen, dvs. 
stenskoningen verkar ha rasat in när man har dragit ur 
stolpen. 
+    7 
267 50 % UTGÅR      Plogjord +     
268 50 % Nedgrävning  
oregel-
bunden 
0,55 0,35 0,07 
A268 framkom vid sekundär rensning på andra sidan 
kalkstensblocket som angränsar A253. Även A268 
ligger mot detta block. Definieras i plan som en 
halvmåneformat fläck av mörkgrå silt. Snitt avslöjar en 
diffus, men homogen mörkfärgning/nedgrävning, ev. 
naturlig ansamling av organiskt material. 
nej    20 
269 50 % Stolphål F oval 0,3 0,15 0,05 
A269 framkom vid sekundär rensning och definieras i 
plan som en njurformad fläck av mörkgrå silt. Snitt 
visar tunn lins av kulturlagerfyllning och en något 
tjockare, men svåravgränsad primärfyll av mörkgrå 
grusig lera. Endast botten på ett stolphål. 
+    16 
270 50 % Stolphål F oval 0,5 0,35 0,1 
A270 framkom vid sekundär rensning intill A038 och 
har tidigare antagits vara del av denna. Tydlig oval 
färgning av mörkt svartgrå silt med mycket sten och 
skörbränt grus. Snittet visar en flatbottnad 
nedgrävning med enhetlig svartgrå silt. Enstaka ben. I 
söder går A270 in i A038 som har samma slags av 
fyllning, svårt att avgöra den stratigrafiska relationen. 
Flera stora eldpåverkade stenar i anläggningen. 
+    16 
271 50 % Stolphål F rundad 0,45  0,13 
A271 framkom vid undersökning av rännan A112, vid 
dess västra ända. Anl. är skadad av rännan. Den har en 
flack skålformad nedgrävning och såväl sekundär- som 
primärfyll. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
272 50 % Nedgrävning  rundad 0,35  0,12 
En tydlig nergrävning bestående av svart lerig 
kolbestänkt jord. Anl. hittades vid undersökning av 
rännan A112. Deras förhållande blev oklar, men bägge 
är ev. recenta. 
+    20 
273 50 % Stolphål E rundad 0,5  0,23 
A273 framkom vid sekundär rensning vid schaktets N-
kant. Anl. har raka kanter och består av en tunn, 
mörkbrun tertiärfyllningen på gul-grå sandig 
sekundärfyll som i sin tur vilar på ljusgrå primärfyll 
som syns delvis även vid anl. kanter. Skiljer sig från 
övriga anläggningar i samma område: ger ett äldre 
intryck. 
+    11 
274 50 % Nedgrävning  oval 0,4 0,3 0,1 
Ev. stolphålsbotten. En mycket grund, men tydlig 
nedgrävning precis i anslutning till stolphål A179 (jfr. 
också A277). Anl. framkom vid undersökning av det 
sistnämnda. Anl. är ev. ett spår efter aktiviteter 
relaterade till det närliggande stolphålets 
omstolpning. 
nej    20 
275 50 % Pinnhål  rundad 0,25  0,23 
A275 uppmärksammades vid undersökning av A143-
145 och visade sig att vara ett litet smalt pinnhål med 
homogen fyll. Ev. recent. 
+     
276 50 % Stolphål A rundad 0,6  0,34 
Stenskott stolphål. A276 syntes i ytan som en rund 
mörkfärgning med större stenar på toppen, men 
uppmärksammades först vid sekundär rensning runt 
provschaktet från 2014. Snittet uppvisade en U-
formad nedgrävning med ganska stora stenar inne i 
den mörka kolbestänkta sekundärfyllningen 
symmetriskt omgiven av den ljusare, mörkgråa 
sekundärfyllningen.  
+    8 
277 50 % Nedgrävning  rundad 0,4  0,05 
En mycket grund, men tydlig nedgrävning precis i 
anslutning till stolphål A179. Anl. framkom vid 
undersökning av det sistnämnda. Anl. är ev. ett spår 
efter aktiviteter relaterade till det närliggande 
stolphålets omstolpning. I anl. hittades en klarblå 
glaspärla av tidigt datum. 














BESKRIVNING FYND 14C MAKRO OSTEO IK 690: 
278 50 % Nedgrävning  rundad 0,7  0,38 
A278 framkom vid sekundär rensning. En djup grop 
med homogen fyll, ingen nedsilning, ev. recent. 
Plogspår på toppen. Mot botten, där gropen sannolikt 
inte varit rengrävt, ser man därför en viss inblandning 
av undergrundsmaterial. Fyllningen innehöll bl.a. en 
bit brungrönt tunt fönsterglas, som hittats vid tidigare 
tillfällen i matjorden. Djupt i anl kommer det röd 
lerklining och tandemalj. En bit röd lerklining sitter 16 
cm ned i snittet mot norr, d.v.s. drygt 45 cm under 
den ursprungliga markytan. Vad anl. fyllt för syfte är 
oklart. Kan vara recent. 
+    20 
279 50 % Nedgrävning  rundad 0,55  0,17 
Ev. stolphålsbotten. A279 framkom vid sekundär 
rensning i anslutning till en större sten. En liten grop 
med homogen fyll, men med en mycket tunn lins av 
primärfyll på botten. 
+    20 
280 50 % Nedgrävning  rundad 0,35  0,14 
Nedgrävningen upptäcktes vid sekundär rensning 
tillsammans med A281 vid SÖ ändan av ränna A157. 
Anl. har mycket fin och tydlig skålformat snitt, men 
endast ett fyll och inga fynd. 
nej    20 
281 50 % Stolphål A rundad 0,6  0,43 
Stenskott stolphål. A281 upptäcktes vid sekundär 
rensning vid SÖ ändan av ränna A157 och snittet 
visade att A281 skars av rännan. Anl. var rundad i 
plan, med en diameter på 0,6 m och skalform i profil. 
Primärfyllningen nådde ett djup på 43 cm. Flera stora 
stenar har bildat en ganska så massiv stenskoning. 
Snittet uppvisar också en rätt så tydlig igenrasning, där 









282 50 % Nedgrävning  rundad   0,05 
Framkom vid undersökning av härd/härdgrop A053, 
under den. Anl. är en mindre flackt skålformad 
fördjupning med en tydlig lins av kol på botten, samt 
inre fyllning av grådaskigt lerigt grus, med inslag av 
bränd lera. Trots tydligt avvikande karaktär, ev. del av 
A053. 
+ +  +  
 
 





SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
1 Ben 
 




Bränt ben X300/Y750 Ploglager S1 43 9,1 
 
3 Bränd lera 
 




Keramik X300/Y750 Ploglager S1 26 29,9 2 mynningsfragment 
5 Glas 
 
Glas X300/Y750 Ploglager S1 3 0,65 olika typer, sannolikt moderna 
6 Ben 
 




Bränt ben X300/Y750 Ploglager S2 38 14,35 
 
8 Bränd lera 
 
Bränd lera X300/Y750 Ploglager S2 8 39,5 1 med struken yta 
9 Kärl 
 
Keramik X300/Y750 Ploglager S2 15 18,3 1 med tygavtryck 
10 Slagg 
 








Bränt ben X300/Y750 Kulturlager S3 133 50,6 
 
13 Bränd lera 
 




Keramik X300/Y750 Kulturlager S3 31 63,9 3 mynnings- och 1 bottenfragment 
15 Flinta 
 
Flinta X300/Y750 Kulturlager S3 1 0,35 rosa 
16 Slagg 
 








Bränt ben X340/Y710 Ploglager S1 3 3,55 
 
19 Bränd lera 
 
Bränd lera X340/Y710 Ploglager S1 19 68 1 med struken yta 
20 Glas 
 
Glas X340/Y710 Ploglager S1 1 1,1 mörkgrön, sannolikt modern 
21 Ben 
 








SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
23 Bränd lera 
 
Bränd lera X340/Y710 Ploglager S2 41 52,75 4 olika typer 
24 Kärl 
 
Keramik X340/Y710 Ploglager S2 6 8,85 1 sicksack dekorerad 
25 Flinta 
 




Lera X340/Y710 Ploglager S2 1 0,45 röd lerfragment med tydligt hål 
27 Ben 
 




Bränt ben X340/Y710 Kulturlager S3 7 1,8 
 
29 Bränd lera 
 




Keramik X340/Y710 Kulturlager S3 6 4,4 1 mynningsfragment 
31 Ben 
 




Bränt ben X340/Y720 Ploglager S1 3 0,55 
 
33 Bränd lera 
 









Glas X340/Y720 Ploglager S1 1 
 
förhistorisk, med klar svag vulst 
36 Ben 
 




Bränt ben X340/Y720 Ploglager S2 4 1,25 
 
38 Bränd lera 
 












Bränt ben X340/Y730 Ploglager S1 3 2 
 
42 Bränd lera 
 








Organisk X340/Y730 Ploglager S1 
 
<0,1 bara tygdamm 
45 Ben 
 




Bränt ben X340/Y730 Ploglager S2 1 0,3 
 
47 Bränd lera 
 
Bränd lera X340/Y730 Ploglager S2 3 4,95 
 




SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
49 Ben 
 




Bränt ben X340/Y735 Ploglager S1 4 1,1 
 
51 Bränd lera 
 








Bränt ben X340/Y735 Ploglager S2 1 <0,1 
 
54 Bränd lera 
 








Bränt ben X340/Y740 Ploglager S1 26 3,5 
 
57 Bränd lera 
 





















Bränt ben X340/Y740 Ploglager S2 14 3,45 
 
63 Bränd lera 
 
















Keramik X340/Y745 Ploglager S1 3 5 bitar av samma fragment 
68 Slagg 
 




Glas X340/Y745 Ploglager S1 1 0,8 ljusgrön, sannolikt modern 
70 Ben 
 




Bränt ben X340/Y745 Ploglager S2 13 2,8 
 
72 Bränd lera 
 




Keramik X340/Y745 Ploglager S2 7 27,55 








SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
75 Ben 
 
Bränt ben X340/Y750 Ploglager S1 12 2 
 
76 Bränd lera 
 




Glas X340/Y750 Ploglager S1 2 1 den gröna skärvan förhistorisk 
78 Slagg 
 








Bränt ben X340/Y750 Ploglager S2 4 1,4 
 
81 Bränd lera 
 




Glas X340/Y750 Ploglager S2 1 0,45 grön skärva ev. förhistorisk 
83 Ben 
 
Obränt ben X340/Y755 Ploglager S1 2 1,55 
 
84 Bränd lera 
 








Bränt ben X340/Y755 Ploglager S2 1 0,25 
 
87 Bränd lera 
 




Glas X340/Y755 Ploglager S2 1 0,7 mörkgrön, sannolikt modern 
89 Ben 
 




Bränt ben X340/Y760 Ploglager S1 13 2,9 
 
91 Bränd lera 
 








Glas X340/Y760 Ploglager S1 3 1,05 olika typer, sannolikt moderna 
94 Slagg 
 
Slagg X340/Y760 Ploglager S1 2 1,15 liten slagg(?)kula, magnetisk 
95 Ben 
 




Bränt ben X340/Y760 Ploglager S2 3 0,3 
 
97 Bränd lera 
 








Bränt ben X340/Y790 Ploglager S1 5 1,55 
 
100 Bränd lera 
 




SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
101 Pärla 
 
Glasfluss X340/Y790 Ploglager S1 1 0,35 








Bränt ben X340/Y790 Ploglager S2 4 1,35 
 
104 Bränd lera 
 








Bränt ben X345/Y725 Ploglager S1 7 2,45 
 
107 Bränd lera 
 




Glas X345/Y725 Ploglager S1 3 0,85 olika typer, sannolikt moderna 
109 Flinta 
 












Bränt ben X345/Y725 Ploglager S2 2 0,75 
 
113 Bränd lera 
 




Glas X345/Y725 Ploglager S2 1 0,4 








Bränt ben X345/Y730 Ploglager S1 9 1,95 
 
117 Bränd lera 
 




Keramik X345/Y730 Ploglager S1 3 4,55 1 mynningsfragment 
119 Glas 
 
Glas X345/Y730 Ploglager S1 3 0,85 olika typer, sannolikt moderna 
120 Ben 
 
Obränt ben X345/Y730 Ploglager S2 5 0,85 
 
121 Bränd lera 
 








Glas X345/Y730 Ploglager S2 1 1,2 grön, sannolikt modern 
124 Ben 
 








SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
126 Bränd lera 
 
Bränd lera X345/Y735 Ploglager S1 2 3,75 delar av samma fragment 
127 Slagg 
 








Bränt ben X345/Y735 Ploglager S2 2 0,7 
 
130 Bränd lera 
 








Glas X345/Y735 Ploglager S2 1 0,2 grön skärva ev. förhistorisk 
133 Pärla Melonpärla Glas X345/Y735 Ploglager S2 1 4,45 stor, vit, matt, melonpärla, vikingatid 
134 Ben 
 




Bränt ben X345/Y740 Ploglager S1 8 1,6 
 
136 Bränd lera 
 








Bränt ben X345/Y740 Ploglager S2 4 0,8 
 
139 Bränd lera 
 








Bränt ben X345/Y745 Ploglager S1 7 1,2 
 
142 Bränd lera 
 








Glas X345/Y745 Ploglager S1 1 0,9 












Bränt ben X345/Y745 Ploglager S2 4 0,8 
 
148 Bränd lera 
 




Glas X345/Y745 Ploglager S2 1 2,2 förhistorisk 
150 Ben 
 








SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
152 Bränd lera 
 




















Bränt ben X345/Y750 Ploglager S2 3 0,65 
 
158 Bränd lera 
 












Bränt ben X345/Y755 Ploglager S1 8 1,55 
 
162 Bränd lera 
 
























Bränt ben X350/Y710 Ploglager S1 2 0,65 
 
169 Bränd lera 
 




Glas X350/Y710 Ploglager S1 2 2,9 den gröna skärvan förhistorisk 
171 Ben 
 




Bränt ben X350/Y710 Ploglager S2 17 7,3 
 
173 Bränd lera 
 




















SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
178 Bränd lera 
 




Keramik X350/Y715 Ploglager S1 2 0,75 
 













Bränt ben X350/Y715 Ploglager S2 5 0,85 
 
184 Bränd lera 
 




Glas X350/Y715 Ploglager S2 1 0,9 förhistorisk 
186 Ben 
 




Bränt ben X350/Y720 Ploglager S1 21 3,65 
 
188 Bränd lera 
 




Keramik X350/Y720 Ploglager S1 2 2,3 1 mynningsfragment 
190 Glas Tumlare Glas X350/Y720 Ploglager S1 1 
 
tumlare, innåtböjd kant, merovingertid 
191 Glas 
 
Glas X350/Y720 Ploglager S1 3 2,15 olika typer, sannolikt moderna 
192 Ben 
 




Bränt ben X350/Y720 Ploglager S2 24 4,45 
 
194 Bränd lera 
 




Keramik X350/Y720 Ploglager S2 5 5,8 2 mynningsfragment 
196 Flinta 
 








Bränt ben X350/Y725 Ploglager S1 24 3,5 
 
199 Bränd lera 
 





















SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
204 Bränd lera 
 








Bränt ben X350/Y730 Ploglager S1 3 0,75 
 
207 Bränd lera 
 








Glas X350/Y730 Ploglager S1 2 0,65 en klar och en ljusgrön, sannolikt moderna 
210 Ben 
 




Bränt ben X350/Y730 Ploglager S2 4 0,75 
 
212 Bränd lera 
 












Bränt ben X350/Y735 Ploglager S1 2 0,5 
 
216 Bränd lera 
 




















Bränt ben X350/Y735 Ploglager S2 6 1,7 
 
222 Bränd lera 
 








Bränt ben X350/Y740 Ploglager S1 8 1,45 
 
225 Bränd lera 
 








Glas X350/Y740 Ploglager S1 1 0,5 ljus grönblå, tunnformad, merovingertid 
228 Ben 
 








SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
230 Ben 
 




Bränt ben X350/Y745 Ploglager S1 12 2,55 
 
232 Bränd lera 
 




Obränt ben X350/Y745 Ploglager S2 14 3,6 
 
234 Bränd lera 
 
Bränd lera X350/Y745 Ploglager S2 5 1,05 
 
235 Organisk Harts? Organisk X350/Y745 Ploglager S2 1 0,65 ev. slagg 
236 Ben 
 




Bränt ben X350/Y750 Ploglager S1 3 0,45 
 
238 Bränd lera 
 




Glas X350/Y750 Ploglager S1 4 1,25 olika typer, sannolikt moderna 
240 Slagg 
 




Obränt ben X350/Y750 Ploglager S2 5 1 
 
242 Bränd lera 
 








Bränt ben X350/Y755 Ploglager S1 2 0,45 
 
245 Bränd lera 
 








Bränt ben X350/Y760 Ploglager S1 4 1,85 
 
248 Bränd lera 
 




Glas X350/Y760 Ploglager S1 1 <0,1 sannolikt modern 
250 Ben 
 




Glas X350/Y760 Ploglager S2 1 0,3 sannolikt modern 
252 Ben 
 




Bränt ben X355/Y715 Ploglager S1 9 3,75 
 
254 Bränd lera 
 








SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
256 Ben 
 




Bränt ben X355/Y715 Ploglager S2 4 0,6 
 
258 Bränd lera 
 








Bränt ben X355/Y720 Ploglager S1 22 4,95 
 
261 Bränd lera 
 






















Slagg X355/Y720 Ploglager S1 2 74,1 
 








Bränt ben X355/Y720 Ploglager S2 14 2,3 
 
270 Bränd lera 
 












Slagg X355/Y720 Ploglager S2 1 3,3 
 
274 Organisk Harts? Organisk X355/Y720 Ploglager S2 1 2,2 ev. slagg 








Bränt ben X355/Y725 Ploglager S1 14 3,2 
 
278 Bränd lera 
 
Bränd lera X355/Y725 Ploglager S1 4 7,1 
 












SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
282 Ben 
 




Glas X355/Y725 Ploglager S2 1 0,2 grön, sannolikt modern 
284 Ben 
 




Bränt ben X355/Y730 Ploglager S1 2 0,55 
 
286 Bränd lera 
 
















Bränt ben X355/Y735 Ploglager S1 5 1,5 
 
291 Bränd lera 
 












Obränt ben X355/Y735 Ploglager S2 1 <0,1 
 
295 Bränd lera 
 








Bränt ben X355/Y740 Ploglager S1 14 2,55 
 
298 Bränd lera 
 




Glas X355/Y740 Ploglager S1 1 0,65 sannolikt modern 
300 Flinta 
 
Flinta X355/Y740 Ploglager S1 3 2,3 
 








Bränt ben X355/Y740 Ploglager S2 5 0,55 
 
304 Bränd lera 
 
















SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
308 Bränd lera 
 
Bränd lera X355/Y745 Ploglager S1 48 29,35 
 












Bränt ben X355/Y745 Ploglager S2 11 1,9 
 
313 Bränd lera 
 








Bränt ben X360/Y670 Ploglager S1 4 1,35 
 
316 Bränd lera 
 








Glas X360/Y670 Ploglager S1 3 0,95 olika typer, sannolikt moderna 
319 Ben 
 




Bränt ben X360/Y670 Ploglager S2 1 <0,1 
 
321 Bränd lera 
 












Bränt ben X360/Y710 Ploglager S1 5 3,2 
 
325 Bränd lera 
 












Bränt ben X360/Y710 Ploglager S2 6 1,2 
 
329 Bränd lera 
 




















SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
334 Bränd lera 
 








Glas X360/Y715 Ploglager S1 2 0,85 grön skärva ev. förhistorisk 
337 Slagg 
 








Bränt ben X360/Y715 Ploglager S2 6 1,05 
 
340 Bränd lera 
 








Glas X360/Y715 Ploglager S2 1 0,2 ljusgrön 
343 Ben 
 




Bränt ben X360/Y720 Ploglager S1 6 0,7 
 
345 Bränd lera 
 
















Bränt ben X360/Y725 Ploglager S1 3 0,85 
 
350 Bränd lera 
 




Glas X360/Y725 Ploglager S1 1 0,2 sannolikt modern 
352 Ben 
 












Bränt ben X360/Y730 Ploglager S1 11 1,8 
 
356 Bränd lera 
 








Glas X360/Y730 Ploglager S1 2 0,35 ev. förhistoriska 
359 Ben 
 




SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
360 Ben 
 
Bränt ben X360/Y730 Ploglager S2 7 3,25 
 
361 Bränd lera 
 








Obränt ben X360/Y735 Ploglager S1 29 6,1 inklusive 10 fiskfjäll 
364 Ben 
 
Bränt ben X360/Y735 Ploglager S1 19 4,05 
 
365 Bränd lera 
 








Brons X360/Y735 Ploglager S1 1 2,05 förgylld, ornerad, merovingertid 
368 Flinta 
 








Bränt ben X360/Y735 Ploglager S2 2 0,3 
 
371 Bränd lera 
 




Glas X360/Y735 Ploglager S2 1 0,35 sannolikt modern 
373 Ben 
 




Bränt ben X360/Y740 Ploglager S1 13 4,2 
 
375 Bränd lera 
 




Glas X360/Y740 Ploglager S1 2 1,4 klara, sannolikt moderna 
377 Ben 
 




Bränt ben X360/Y740 Ploglager S2 1 0,3 
 
379 Bränd lera 
 








Bränt ben X360/Y750 Ploglager S1 10 2,25 
 
382 Bränd lera 
 








Bränt ben X360/Y750 Ploglager S2 1 <0,1 
 
385 Bränd lera 
 




SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
386 Kärl 
 








Bränt ben X365/Y715 Ploglager S1 5 1 
 
389 Bränd lera 
 
Bränd lera X365/Y715 Ploglager S1 9 20,65 1 större med struken yta 
390 Kärl 
 








Bränt ben X365/Y715 Ploglager S2 1 1,15 
 
393 Bränd lera 
 








Bränt ben X365/Y720 Ploglager S1 1 1,95 
 
396 Bränd lera 
 












Bränt ben X365/Y725 Ploglager S1 9 2,85 
 
400 Bränd lera 
 




Glas X365/Y725 Ploglager S1 3 1,2 olika typer, sannolikt moderna 
402 Ben 
 
Bränt ben X365/Y725 Ploglager S2 2 0,75 
 
403 Bränd lera 
 








Glas X370/Y710 Ploglager S1 1 0,2 blå, fragment av en segmenterad pärla? 
406 Ben 
 




Bränt ben X370/Y710 Ploglager S2 4 2,55 
 
408 Bränd lera 
 








Glas X370/Y710 Ploglager S2 1 0,5 gul, tunnformad, halva 
411 Ben 
 




SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
412 Ben 
 
Bränt ben X370/Y720 Ploglager S1 8 1,7 
 
413 Bränd lera 
 













Obränt ben X370/Y720 Ploglager S2 4 0,55 
 
417 Bränd lera 
 












Bränt ben X370/Y730 Ploglager S1 15 2,45 
 
421 Bränd lera 
 












Bränt ben X370/Y730 Ploglager S2 3 0,6 
 
425 Bränd lera 
 








Bränt ben X370/Y740 Ploglager S1 16 4,2 
 
428 Bränd lera 
 












Bränt ben X370/Y740 Ploglager S2 3 1,1 
 
432 Bränd lera 
 








Bränt ben X400/Y730 Ploglager S1 3 0,45 
 
435 Bränd lera 
 












SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
438 Bränd lera 
 
Bränd lera X400/Y730 Ploglager S2 4 2,25 
 





metalldetektorfynd, vid södra kanten av den 
avbanade ytan, vikingatid 














1 3,9 metalldetektorfynd, remsa 1, vikingatid 





























1 1,9 metalldetektorfynd, remsa 19 

























15 3,7 recent täckdike 



























6 1,2 recent dike 


































3 0,85 recent dike, snitt 2 













1 0,75 recent dike, snitt 2 
FYND 
NR 














7 1,3 recent dike, snitt 3 


































1 0,25 recent dike 













21 15,65 stensamling i anslutning till A001, recent 






































































































































SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 
































































































































































































































































2 7,9 S-halva 










































N-halva, ett större fragment med 
vågornament 






78 259,65 N-halva 

































































1 1 nålspets? 





























































































































































42 33,1 V-halva, mynningsfragment 












   






   



































44 50,1 Ö-halva, mynningsfragment 






16 8,25 Ö-halva 
FYND 
NR 














1 0,25 Ö-halva 




















































































































































1 1,55 Ö-halva, toppen 




















1 0,75 Ö-halva, toppen 
















   
Ö-halva, toppen 

























2 8,6 Ö-halva, botten, mynningsfragment 




























































































































1 <0,1 S-halva 

























5 5,3 N-halva, toppen 
FYND 
NR 





















4 11,7 N-halva, botten 













































































2 1,5 S-halva 























































































1 0,3 S-halva 
FYND 
NR 





















8 1,1 N-halva 










































































































































































107 168,6 S-halva 
FYND 
NR 














5 9,95 S-halva 


































1 1 S-halva, från makro, mynningsbit 























































































































































SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 

























































































































































































1 1,4 Ö-halva, sekundärfyllning 






1 0,75 Ö-halva, sekundärfyllning 
FYND 
NR 


























































































































1 4,6 N-halva 




1 5,75 N-halva 
































1 0,8 S-halva 











































































































































1 0,35 NV-del 
























































































SAKORD UNDERTYP MATERIAL RUTA KONTEXT NIVÅ ANTAL VIKT KOMMENTAR 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































<0,1 14 C (inget rest) 




























18 6,9 N-halva 
FYND 
NR 


























































2 9,05 N-halva 






































































































































4 0,95 N-halva 
FYND 
NR 







2 0,6 N-halva 




















4 0,95 S-halva 







































































































55 71,9 NÖ-del 










































































































































































































































































































































































10 4,85 S-halva 






4 2,35 S-halva 




1 0,55 S-halva 

































12 28,75 N-halva 






























































































1 0,5 V-halva, 260a och 260b 




















1 0,6 Ö-halva, 260b och 260c 




















3 0,6 Ö-halva 































































































































































































































































































1 <0,1 slipat, polerat 


















   
ett fragment analyserat för vedart 
FYND 
NR 






















































































































































































1 3090 preparerat men ej analyserat 
FYND 
NR 





















































1 2910 preparerat men ej analyserat 
          
  
Bilaga 8. Fotolista 
 
Filnamn Rubrik/namn Tagits från Fotograf Anteckningar 
X160710_01 Arbetsbild S Kristin Ilves Provrutsmarkering på området 
X160711_01 Arbetsbild ÖSÖ Kristin Ilves Frands Herschend och Kim Darmark 
X160713_01 Arbetsbild SÖ Kristin Ilves Infotavla vid utgrävningsplatsen 
X160713_02 Arbetsbild SV Kristin Ilves Jan-Henrik Fallgren 
X160715_01 Ruta 350_740 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160715_02 Ruta 350_730 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160715_03 Ruta 350_720 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160715_04 Ruta 360_720 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160715_05 Ruta 370_720 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160715_06 Ruta 340_720 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160715_07 Ruta 340_710 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160715_08 Ruta 350_710 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160715_09 Ruta 360_710 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160718_01 Arbetsbild VSV Kristin Ilves Peter Kollin och Anton Larsson 
X160718_02 Arbetsbild S Kristin Ilves Kim Darmark 
X160719_01 Ruta 340_730 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160719_02 Arbetsbild ÖSÖ Kristin Ilves 
Peter Kollin, Thomas Grönberg och 
Linnéa Hernqvist 
X160719_03 Ruta 360_730 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160719_04 Ruta 350_750 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160719_05 Ruta 370_730 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160720_01 Ruta 340_750 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160720_02 Ruta 370_710 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160720_03 Ruta 350_760 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160720_04 Ruta 340_740 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160721_01 Ruta 365_715 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160721_02 Ruta 370_740 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160721_03 Arbetsbild Ö Kristin Ilves Linnéa Hernqvist 
X160722_01 Ruta 360_715 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160722_02 Ruta 355_715 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160722_03 Ruta 365_725 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160722_04 Ruta 355_720 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160722_05 Ruta 365_720 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160723_01 Ruta 360_750 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160723_02 Ruta 360_725 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160723_03 Ruta 350_725 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160723_04 Ruta 350_735 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160723_05 Ruta 355_725 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160723_06 Ruta 355_735 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160723_07 Ruta 360_740 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160725_01 Ruta 355_730 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160725_02 Ruta 345_735 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160725_03 Ruta 350_715 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160725_04 Arbetsbild NNÖ Kristin Ilves Kö till sållstationen 
X160725_05 Arbetsbild NÖ Kristin Ilves Sållstationen 
X160725_06 Ruta 360_735 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160725_07 Ruta 345_725 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160725_08 Ruta 345_730 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160726_01 Arbetsbild NÖ Kristin Ilves Avbaningens början 
X160726_02 Ruta 345_740 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160726_03 Arbetsbild N Kristin Ilves Avbaning 
X160726_04 Ruta 340_735 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160726_05 Ruta 355_740 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160726_06 Ruta 350_745 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160726_07 Arbetsbild SÖ Kristin Ilves Provruta och den avbanade ytan 
X160727_01 Ruta 340_745 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160728_01 Ruta 355_745 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160729_01 Ruta 345_745 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160729_02 Ruta 345_750 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160729_03 Arbetsbild S Kristin Ilves Manuell rensning av den avbanade ytan 
X160729_04 Ruta 340_755 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160729_05 Arbetsbild SV Kristin Ilves Manuell rensning av den avbanade ytan 
X160729_06 Arbetsbild SV Kristin Ilves Manuell rensning av den avbanade ytan 
X160730_01 Ruta 345_755 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160801_01 Ruta 350_755 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160801_02 Arbetsbild SV Kristin Ilves Vattning av den avbanade ytan 
X160803_01 Arbetsbild SÖ Kristin Ilves 
Avbanade ytan skyddad med 
presenning 
X160803_01 Arbetsbild V Kristin Ilves Jordmassor från avbaningen 
X160809_01 Arbetsbild SV Kristin Ilves Manuell rensning av den avbanade ytan 
X160809_02 Ruta 340_760 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160809_03 Ruta 300_750 S Kristin Ilves Plan, anläggningsnivå 
X160809_04 Arbetsbild SÖ Kristin Ilves Manuell rensning av den avbanade ytan 
X160809_05 Arbetsbild SSÖ Kristin Ilves Manuell rensning av den avbanade ytan 
X160811_01 Anl 001 S Kristin Ilves Plan 
X160811_02 Anl 002 V Kristin Ilves Plan 
X160811_03 Anl 003_004 V Kristin Ilves Plan 
X160811_04 Anl 005 S Kristin Ilves Plan 
X160811_05 Anl 006 S Kristin Ilves Plan 
X160811_06 Anl 007 S Kristin Ilves Plan 
X160811_07 Anl 008 S Kristin Ilves Plan 
X160811_08 Anl 009 S Kristin Ilves Plan 
X160811_09 Anl 010 S Kristin Ilves Plan 
X160811_10 Anl 011 S Kristin Ilves Plan 
X160811_11 Anl 012 S Kristin Ilves Plan 
X160811_12 Anl 013 S Kristin Ilves Plan 
X160811_13 Anl 014_015 S Kristin Ilves Plan 
X160811_14 Anl 016 S Kristin Ilves Plan 
X160811_15 Anl 017 S Kristin Ilves Plan 
X160811_16 Anl 018 S Kristin Ilves Plan 
X160811_17 Anl 019 S Kristin Ilves Plan 
X160811_18 Anl 020 S Kristin Ilves Plan 
X160811_19 Anl 021 SV Kristin Ilves Plan 
X160811_20 Anl 022 S Kristin Ilves Plan 
X160811_21 Anl 023 S Kristin Ilves Plan 
X160811_22 Anl 024 S Kristin Ilves Plan 
X160811_23 Anl 025 S Kristin Ilves Plan 
X160811_24 Anl 026 S Kristin Ilves Plan 
X160811_25 Anl 027 S Kristin Ilves Plan 
X160811_26 Anl 028 S Kristin Ilves Plan 
X160811_27 Anl 029 S Kristin Ilves Plan 
X160811_28 Anl 030 S Kristin Ilves Plan 
X160811_29 Anl 031 S Kristin Ilves Plan 
X160811_30 Anl 032 S Kristin Ilves Plan 
X160811_31 Anl 033 S Kristin Ilves Plan 
X160811_32 Anl 034 S Kristin Ilves Plan 
X160811_33 Anl 035 S Kristin Ilves Plan 
X160811_34 Anl 036 S Kristin Ilves Plan 
X160811_35 Anl 037 V Kristin Ilves Plan 
X160811_36 Anl 038 S Kristin Ilves Plan 
X160811_37 Anl 039 S Kristin Ilves Plan 
X160811_38 Anl 040 S Kristin Ilves Plan 
X160811_39 Anl 041 S Kristin Ilves Plan 
X160811_40 Anl 042 S Kristin Ilves Plan 
X160811_41 Anl 043 S Kim Darmark Plan 
X160811_42 Anl 044 S Kim Darmark Plan 
X160811_43 Anl 045 S Kim Darmark Plan 
X160811_44 Anl 046 S Kim Darmark Plan 
X160811_45 Anl 047 S Kim Darmark Plan 
X160811_46 Anl 048 S Kim Darmark Plan 
X160811_47 Anl 049 S Kim Darmark Plan 
X160811_48 Anl 050 S Kim Darmark Plan 
X160811_49 Anl 051 S Kim Darmark Plan 
X160811_50 Anl 052 S Kim Darmark Plan 
X160811_51 Anl 053 S Kim Darmark Plan 
X160811_52 Anl 054 V Kim Darmark Plan 
X160811_53 Anl 055_056 S Kim Darmark Plan 
X160811_54 Anl 057 S Kim Darmark Plan 
X160811_55 Anl 058 S Kim Darmark Plan 
X160811_56 Anl 059 S Kim Darmark Plan 
X160811_57 Anl 060 S Kim Darmark Plan 
X160811_58 Anl 061 S Kim Darmark Plan 
X160811_59 Anl 062 S Kim Darmark Plan 
X160811_60 Anl 063 S Kim Darmark Plan 
X160811_61 Anl 064 S Kim Darmark Plan 
X160811_62 Anl 065 S Kim Darmark Plan 
X160811_63 Anl 066 S Kim Darmark Plan 
X160811_64 Anl 067 S Kim Darmark Plan 
X160811_65 Anl 068 S Kim Darmark Plan 
X160811_66 Anl 069 S Kim Darmark Plan 
X160811_67 Anl 070 S Kim Darmark Plan 
X160811_68 Anl 071 S Kim Darmark Plan 
X160811_69 Anl 072 S Kim Darmark Plan 
X160811_70 Anl 073 S Kim Darmark Plan 
X160811_71 Anl 074 S Kim Darmark Plan 
X160811_72 Anl 075_076 Ö Kim Darmark Plan 
X160811_73 Anl 077 S Kim Darmark Plan 
X160811_74 Anl 078 S Kim Darmark Plan 
X160811_75 Anl 079 S Kim Darmark Plan 
X160811_76 Anl 080 S Kim Darmark Plan 
X160811_77 Anl 081 S Kim Darmark Plan 
X160811_78 Anl 082 S Kim Darmark Plan 
X160811_79 Anl 083 S Kim Darmark Plan 
X160811_80 Anl 084 S Kim Darmark Plan 
X160811_81 Anl 085 S Kim Darmark Plan 
X160811_82 Anl 086 S Kim Darmark Plan 
X160811_83 Anl 087 S Kim Darmark Plan 
X160811_84 Anl 089_089 S Kim Darmark Plan 
X160811_85 Anl 090 S Kim Darmark Plan 
X160811_86 Anl 091 S Kim Darmark Plan 
X160811_87 Anl 092 S Kim Darmark Plan 
X160811_88 Anl 093 S Kim Darmark Plan 
X160811_89 Anl 094 S Kim Darmark Plan 
X160811_90 Anl 095 S Kim Darmark Plan 
X160811_91 Anl 096 S Kim Darmark Plan 
X160811_92 Anl 097 S Kim Darmark Plan 
X160811_93 Anl 098 S Kim Darmark Plan 
X160811_94 Anl 099 S Kim Darmark Plan 
X160811_95 Anl 100 S Kim Darmark Plan 
X160811_96 Anl 101 S Kim Darmark Plan 
X160811_97 Anl 102 S Kim Darmark Plan 
X160811_98 Anl 103 S Kim Darmark Plan 
X160811_99 Anl 104 S Kim Darmark Plan 
X160811_100 Anl 105 S Kim Darmark Plan 
X160811_101 Anl 106 S Kim Darmark Plan 
X160811_102 Anl 107 S Kim Darmark Plan 
X160811_103 Anl 108 S Kim Darmark Plan 
X160811_104 Anl 109 S Kim Darmark Plan 
X160811_105 Anl 110 S Kim Darmark Plan 
X160811_106 Anl 111 S Kim Darmark Plan 
X160811_107 Anl 112 V Kim Darmark Plan 
X160811_108 Anl 113 S Kim Darmark Plan 
X160811_109 Anl 114 S Kim Darmark Plan 
X160811_110 Anl 115 S Kim Darmark Plan 
X160811_111 Anl 116 S Kim Darmark Plan 
X160811_112 Anl 117 S Kim Darmark Plan 
X160811_113 Anl 118 S Kim Darmark Plan 
X160811_114 Anl 119 S Kim Darmark Plan 
X160811_115 Anl 120 S Kim Darmark Plan 
X160811_116 Anl 121 S Kim Darmark Plan 
X160811_117 Anl 122 S Kim Darmark Plan 
X160811_118 Anl 123 S Kim Darmark Plan 
X160811_119 Anl 124 S Kim Darmark Plan 
X160811_120 Anl 125 S Kim Darmark Plan 
X160811_121 Anl 126 S Kim Darmark Plan 
X160811_122 Anl 127 S Kim Darmark Plan 
X160811_123 Anl 128 S Kim Darmark Plan 
X160811_124 Anl 129 S Kim Darmark Plan 
X160811_125 Anl 130 S Kim Darmark Plan 
X160811_126 Anl 131 S Kim Darmark Plan 
X160811_127 Anl 132 S Kim Darmark Plan 
X160811_128 Anl 133 S Kim Darmark Plan 
X160811_129 Anl 134 S Kim Darmark Plan 
X160811_130 Anl 135 S Kim Darmark Plan 
X160811_131 Anl 136 S Kim Darmark Plan 
X160811_132 Anl 137 S Kim Darmark Plan 
X160811_133 Anl 138 S Kim Darmark Plan 
X160812_01 Arbetsbild S Kristin Ilves Peter Kollin 
X160812_02 Anl 001 S Kristin Ilves Stenpackning i täckdiket 
X160812_03 Anl 027 S Kristin Ilves Kantstenar 
X160814_01 Anl 139 S Kristin Ilves Plan 
X160814_02 Anl 140 S Kristin Ilves Plan 
X160814_03 Anl 141 S Kristin Ilves Plan 
X160814_04 Anl 142 S Kristin Ilves Plan 
X160814_05 Anl 143 S Kristin Ilves Plan 
X160814_06 Anl 144 S Kristin Ilves Plan 
X160814_07 Anl 145 S Kristin Ilves Plan 
X160814_08 Anl 146 S Kristin Ilves Plan 
X160814_09 Anl 147 S Kristin Ilves Plan 
X160814_10 Anl 148 S Kristin Ilves Plan 
X160814_11 Anl 149 S Kristin Ilves Plan 
X160814_12 Anl 150 S Kristin Ilves Plan 
X160814_13 Anl 151 S Kristin Ilves Plan 
X160814_14 Anl 152 S Kristin Ilves Plan 
X160814_15 Anl 153 S Kristin Ilves Plan 
X160814_16 Anl 154 S Kristin Ilves Plan 
X160814_17 Anl 155 S Kristin Ilves Plan 
X160814_18 Anl 156 S Kristin Ilves Plan 
X160814_19 Anl 157 NV Kristin Ilves Plan 
X160814_20 Anl 158 S Kristin Ilves Plan 
X160814_21 Anl 159 S Kristin Ilves Plan 
X160814_22 Anl 160 S Kristin Ilves Plan 
X160814_23 Anl 161 S Kristin Ilves Plan 
X160814_24 Anl 162 S Kristin Ilves Plan 
X160814_25 Anl 163 S Kristin Ilves Plan 
X160814_26 Anl 164 S Kristin Ilves Plan 
X160814_27 Anl 165 S Kristin Ilves Plan 
X160814_28 Anl 166_167 S Kristin Ilves Plan 
X160814_29 Anl 168 S Kristin Ilves Plan 
X160814_30 Anl 169 S Kristin Ilves Plan 
X160814_31 Anl 170 S Kristin Ilves Plan 
X160814_32 Anl 171 S Kristin Ilves Plan 
X160814_33 Anl 172 S Kristin Ilves Plan 
X160814_34 Anl 173 S Kristin Ilves Plan 
X160814_35 Anl 174 S Kristin Ilves Plan 
X160814_36 Anl 175 S Kristin Ilves Plan 
X160814_37 Anl 176_177 S Kristin Ilves Plan 
X160814_38 Anl 178 S Kristin Ilves Plan 
X160814_39 Anl 179 S Kristin Ilves Plan 
X160814_40 Anl 180 S Kristin Ilves Plan 
X160814_41 Anl 181 S Kristin Ilves Plan 
X160814_42 Anl 182 S Kristin Ilves Plan 
X160814_43 Anl 183 S Kristin Ilves Plan 
X160814_44 Anl 184 S Kristin Ilves Plan 
X160814_45 Anl 185 S Kristin Ilves Plan 
X160814_46 Anl 186 S Kristin Ilves Plan 
X160814_47 Anl 187 S Kristin Ilves Plan 
X160814_48 Anl 188 S Kristin Ilves Plan 
X160814_49 Anl 189 S Kristin Ilves Plan 
X160814_50 Anl 190 S Kristin Ilves Plan 
X160814_51 Anl 191 S Kristin Ilves Plan 
X160814_52 Anl 192 S Kristin Ilves Plan 
X160814_53 Anl 193 S Kristin Ilves Plan 
X160814_54 Anl 194 S Kristin Ilves Plan 
X160814_55 Anl 195 S Kristin Ilves Plan 
X160814_56 Anl 196 S Kristin Ilves Plan 
X160814_57 Anl 197 S Kristin Ilves Plan 
X160814_58 Anl 198 S Kristin Ilves Plan 
X160814_59 Anl 199 S Kristin Ilves Plan 
X160814_60 Anl 200 S Kristin Ilves Plan 
X160814_61 Anl 201 S Kristin Ilves Plan 
X160814_62 Anl 202 S Kristin Ilves Plan 
X160814_63 Anl 203 S Kristin Ilves Plan 
X160814_64 Anl 204 S Kristin Ilves Plan 
X160814_65 Anl 205 S Kristin Ilves Plan 
X160814_66 Anl 206 S Kristin Ilves Plan 
X160814_67 Anl 207 S Kristin Ilves Plan 
X160814_68 Anl 208 S Kristin Ilves Plan 
X160814_69 Anl 209 S Kristin Ilves Plan 
X160814_70 Anl 210 S Kristin Ilves Plan 
X160814_71 Anl 211 S Kristin Ilves Plan 
X160814_72 Anl 212 S Kristin Ilves Plan 
X160814_73 Anl 213 S Kristin Ilves Plan 
X160814_74 Anl 214 S Kristin Ilves Plan 
X160814_75 Anl 215 S Kristin Ilves Plan 
X160814_76 Anl 216 S Kristin Ilves Plan 
X160814_77 Anl 217 S Kristin Ilves Plan 
X160814_78 Anl 218 S Kristin Ilves Plan 
X160814_79 Anl 219 S Kristin Ilves Plan 
X160814_80 Anl 220 S Kristin Ilves Plan 
X160814_81 Anl 221 S Kristin Ilves Plan 
X160814_82 Anl 222 S Kristin Ilves Plan 
X160814_83 Anl 223 SÖ Kristin Ilves Plan 
X160814_84 Anl 224 S Kristin Ilves Plan 
X160814_85 Anl 225 S Kristin Ilves Plan 
X160814_86 Anl 226 S Kristin Ilves Plan 
X160814_87 Anl 227 S Kristin Ilves Plan 
X160814_88 Anl 228 S Kristin Ilves Plan 
X160814_89 Anl 229 S Kristin Ilves Plan 
X160814_90 Anl 230 S Kristin Ilves Plan 
X160814_91 Anl 231 S Kristin Ilves Plan 
X160814_92 Anl 232 S Kristin Ilves Plan 
X160814_93 Anl 233 S Kristin Ilves Plan 
X160814_94 Anl 234 S Kristin Ilves Plan 
X160814_95 Anl 235 S Kristin Ilves Plan 
X160814_96 Anl 236 S Kristin Ilves Plan 
X160814_97 Anl 237 S Kristin Ilves Plan 
X160814_98 Anl 238 Ö Kristin Ilves Plan 
X160814_99 Anl 239 Ö Kristin Ilves Plan 
X160814_100 Anl 240 Ö Kristin Ilves Plan 
X160814_101 Anl 241 Ö Kristin Ilves Plan 
X160814_102 Anl 242 Ö Kristin Ilves Plan 
X160814_103 Anl 243 Ö Kristin Ilves Plan 
X160814_104 Anl 244 Ö Kristin Ilves Plan 
X160814_105 Anl 245 Ö Kristin Ilves Plan 




Ben och benfragment synliga i 
jordmassorna runt schakt 2 från 
schaktövervakningen vid Sa 22.3 
X160816_02 Arbetsbild NÖ Kristin Ilves 
Frands Herschend rensar det orörda 
kulturlagret i profilen i schakt 2 från 
schaktövervakningen vid Sa 22.3 
X160817_01 Arbetsbild SSV Kristin Ilves Michaela Dahl 
X160817_02 Anl 016 V Kristin Ilves Stenskoning 
X160817_03 Anl 055_056 SSÖ Kristin Ilves Profil 
X160817_04 Anl 043 SV Kristin Ilves Profil 
X160817_05 Anl 044 S Kristin Ilves Profil 
X160817_06 Anl 083 N Kristin Ilves Profil 
X160817_07 Anl 053_054 Ö Kristin Ilves Profil 
X160817_08 Anl 012 SSÖ Kristin Ilves 
En 1,5 x 1,5 meter stor grävenhet 
undersökt i den tunna spräckligt 
lerhaltiga kulturlagerresten A012 
X160818_01 Anl 248 S Kristin Ilves Plan 
X160818_02 Anl 250 S Kristin Ilves Plan 
X160818_03 Anl 161 S Kristin Ilves Trä i anläggningen 
X160818_04 Anl 147 S Kristin Ilves Under grävning 
X160818_05 Anl 251 SÖ Kristin Ilves Plan 
X160818_06 Anl 252 S Kristin Ilves Plan 
X160819_01 Ruta 340_790 S Kristin Ilves Plan 
X160819_02 Ruta 400_730 S Kristin Ilves Plan 
X160819_03 Ruta 360_670 S Kristin Ilves Plan 
X160820_01 Arbetsbild 
 
Kim Darmark Anläggningsmarkering på ortofoto 
X160820_02 Arbetsbild S Kim Darmark 
Utgrävningsplatsen inför Ömsens 
gästabud 
X160820_03 Anl 213 Ö Kristin Ilves Stenskoning 
X160821_01 Anl 058 N Kristin Ilves Profil 
X160821_02 Anl 062 SÖ Kristin Ilves Profil 
X160821_03 Anl 253 S Kristin Ilves Plan 
X160821_04 Anl 254 S Kristin Ilves Plan 
X160821_05 Anl 255 S Kristin Ilves Plan 
X160822_01 Anl 257 S Kristin Ilves Plan 
X160822_02 Anl 258 S Kristin Ilves Plan 
X160822_03 Anl 259 S Kristin Ilves Plan 
X160822_04 Anl 187 N Kristin Ilves Profil 
X160822_05 Arbetsbild SSÖ Kristin Ilves Anläggningsundersökning 
X160822_06 Anl 212 N Kristin Ilves Profil 
X160822_07 Anl 213 NÖ Kristin Ilves Profil 
X160822_08 Anl 202 SSÖ Kristin Ilves Stolphål 202b under Anl 202a 




S Kristin Ilves Plan 
X160823_02 Anl 233 N Kristin Ilves Kantsten 
X160823_03 Arbetsbild SSÖ Kristin Ilves Agneta Göstas 
X160823_04 Anl 209 V Kristin Ilves Stenskoning 
X160823_05 Anl 211 NNV Kristin Ilves Profil 
X160823_06 Anl 236 Ö Kristin Ilves Under grävning 
X160823_07 Arbetsbild NNÖ Kristin Ilves Kim Darmark vid den undersökta A222 
X160825_01 Anl 264 SSV Kristin Ilves Stenskoning 
X160825_02 Anl 264 NNÖ Kristin Ilves Ben på stolphålsbotten 
X160825_03 Arbetsbild SÖ Kristin Ilves Anl 155 i förgrunden 
X160825_04 Arbetsbild V Kristin Ilves Inger Lundberg och Kim Darmark 
X160825_05 Arbetsbild S Kristin Ilves 
Kim Darmark markerar stolpavtryck i 
A132 
X160825_06 Anl 132 Ö Kristin Ilves Packning av mindre stenar på botten 
X160826_01 Anl 267 S Kristin Ilves Plan 
X160826_02 Anl 268 S Kristin Ilves Plan 
X160826_03 Anl 269 S Kristin Ilves Plan 
X160826_04 Anl 270 S Kristin Ilves Plan 
X160826_05 Anl 273 Ö Kristin Ilves Plan 
X160826_06 Arbetsbild SSV Kristin Ilves Inger Lundberg 
X160826_07 Arbetsbild S Kristin Ilves Anläggningsundersökning 
X160827_01 Anl 254 S Kristin Ilves Stenskoning, S-halvan 
X160828_01 Arbetsbild N Kristin Ilves Kim Darmark 
X160828_02 Anl 043 SSÖ Kristin Ilves Färdigundersökt 
X160830_01 Anl 192 S Kristin Ilves Framrensad 
X160830_02 Anl 192 S Kristin Ilves Trä i anläggningen 
X160830_03 Anl 192 Ö Kristin Ilves Trä i anläggningen 
X160830_04 Anl 180 N Kristin Ilves Under grävning 
X160830_05 Anl 192 N Kristin Ilves Profil 
X160830_06 Anl 274_277 S Kristin Ilves Plan 
X160831_01 Anl 276 S Kristin Ilves Plan 
X160831_02 Anl 132 SSV Kristin Ilves Massiv stenpackning 
X160831_03 Anl 132 Ö Kristin Ilves 
En ryggkota deponerad i 
stenpackningen 
X160831_04 Anl 132 SV Kristin Ilves Stenpackning 
X160831_05 Anl 138 N Kristin Ilves Massiv stenpackning 
X160831_06 Anl 138 NÖ Kristin Ilves Stenpackning, större sten på botten 
X160901_01 Anl 278 S Kristin Ilves Plan 
X160901_02 Anl 254 S Kristin Ilves Stenskoning, N-halvan 
X160901_03 Anl 212 NNÖ Kristin Ilves Stenskoning, S-halvan 








V Kristin Ilves Under grävning 
X160902_01 Anl 194 Ö Kristin Ilves Detalj på profil 
X160902_02 Anl 280_281 N Kristin Ilves Profil 
X160902_03 Anl 281 N Kristin Ilves Profil, rännan 157 skär i 
X160902_04 
Stenar från 
anl 161  
Kristin Ilves Ett och samma sten, krossad 
X160902_05 Arbetsbild V Kim Darmark Kristin Ilves 
X160902_06 
Stenar från 
anl 147  
Kristin Ilves Ett och samma sten, krossad 
X160902_07 Anl 054 V Kristin Ilves Skörbränt grus från en sten på botten 
X160902_08 Anl 282_053 S Kristin Ilves Anl 282 snittad på botten av A053 
 






















































































































































































Bilaga 10. Konserveringsrapport av metallfynd från utgrävningen av 









































Bilaga 13. Osteologisk analys av Ylva Bäckström 
 




Administrativa uppgifter: Sa 14.9 Kvarnbo 2016 
 
INLEDNING 
På uppdrag av forsknings- och projektledaren Kristin Ilves har benmaterialet som samlades in vid de 
arkeologiska undersökningarna 2016 av järnåldersboplatsen Kvarnbo i Saltviks socken på Åland 
analyserats under januari-maj 2017. Information om forskningsprojektet ’The hall at the crossroads 
of Baltic waterways – revealing details about the Iron Age on the Åland Islands’ och 
undersökningarna finns under web-adressen: https://kvarnbohall.wordpress.com/. Det går även att 
läsa om projektet i ’Finskt museum 2013-2015’ (Ilves 2015). 
 
MATERIAL OCH METOD 
Tidsåtgången för genomgången av c. 3 kg ben beräknades under oktober månad 2016 via mail-
kontakt till 10 analys- och 10 rapportdagar. Det bestämdes att ben från kultur- eller ploglager inte 
skulle analyseras, utan enbart benmaterial från säkra kontexter. Benmaterialet levererades under 
november 2016. Analysen påbörjades i januari 2017 med en genomgång av följesedeln för att 
kontrollera överensstämmelse med levererat benmaterial. I samband med detta gjordes en snabb 
översyn av benmaterialet i några av fyndpåsarna, varvid konstaterades att materialet är mycket 
fragmenterat, innehåller relativt mycket ben från fågel och fisk, och att den tidsåtgång som 
beräknades initialt inte skulle räcka till. Forskningsledaren kontaktades, och en prio-lista med 25 av 
62 undersökta anläggningar med benmaterial upprättades, vilka omfattar drygt ¾ av den totala 
mängden ben från anläggningar (c. 2,9 kg). 
 
Benbestämningarna har gjorts med hjälp av osteologens egen referenssamling, tillsammans med 
referenslitteratur (Schmid 1972; Lepiksaar 1983; Muus och Dahlström 1985, 1990; Wheeler och 
Jones 1989; Hodgetts 1999; Storå 2001; Serjeantson 2009; Svensson, Mullarney, Zetterström 2009), 
samt nätresurser; exempelvis ’Archaeological Fish Resource’ vid universitetet i Nottingham, 
’Osteobase’ skapad av Naturhistoriska museet i Paris, ’the Virtual Zooarchaeology of the Arctic 
Project (VZAP)’ beträffande säl, och ’Avian Osteology’ upprättad av the Royal British Columbia 
Museum. Fortfarande återstår dock artbestämningen av framför allt fågel, vilket beror på brist på 
tillgång till referensmaterial. 
 
Drygt 4000 ben med en vikt av c. 2,2 kg fördelade på 1114 fyndposter har registrerats i en Access-
databas. Materialet har delats in i klasserna: Mammalia (däggdjur), Aves (fågel), Pisces (fisk) och 
Amphibia (groddjur), och om möjligt i familj eller art. Dessutom är benmaterialet indelat i sju större 
kroppsregioner:  
 Kranium (inklusive tänder, atlas- och axiskotan),  
 bål (revben, kotor och bröstben),  
 övre främre extremiteter (skulderblad, nyckelben och överarmsben),  
 nedre främre extremiteter (strål- och armbågsben),  
 övre bakre extremiteter (korsben, höftben och lårben),  
 nedre bakre extremiteter (skenben, vadben, knä och os malleolus), samt  
 hand/fot och svans (hand- och fotrotsben, falanger, sesamben och svanskotor), och i 
benslag.  
 
Materialet har kvantifierats genom att räkna (NISP=Number of Identified Specimens) och väga 
benen/klass, familj och/eller art. Därtill har minsta individantal/art (MNI=Minimum Number of 
Individuals) beräknats för hela materialet, men även för varje separat kontext. Beräkningen på 
hela materialet undervärderar sannolikt mängden djur, medan beräkningen per anläggning 
troligen ligger närmare det faktiska antalet djur (se Jonsson 2004). Ålder har bedömts med hjälp 
av tandutvecklingen i käkarna och utifrån de långa rörbenens epifyssammanväxningar (Silver 
1969). Patologier har noterats. Mätningar har gjorts på intakta fågelben. 
  
För att få ett grepp om de tafonomiska faktorer som har påverkat benmaterialet efter att det hamnat 
på marken, alternativt grävts ned under mark, så har ett flertal parametrar undersökts. I databasen 
har benens status angetts, dvs. om materialet är bränt (färg/förbränningsgrad (dålig, medelhög, hög), 
och fragmenteringsgrad), eldpåverkat eller obränt. Förbränning- och fragmenteringsgrad har 
noterats i enlighet med von Wahl (1982). Antal fragment har räknats, antal benenheter (dvs om flera 
fragment har passning och bildar ett separat ben – en benenhet) har beräknats, benen har vägts. Det 
största benfragmentet per post (i mm) har angetts, liksom om benet är; ett fragment, defekt, 
komplett eller intakt. 
 
Mänsklig påverkan 
Slaktmärken, snittmärken och spår efter bearbetning har noterats, likaså brända och eldpåverkade 
ben. Olika förklaringar kan ges till brända ben på boplatser. De kan exempelvis vara en indikation på 
att man medvetet bränt sitt slakt- och matavfall för att hålla rent på boplatsen, men de kan också ha 
använts som bränsle (ex vid järnframställning) (se ex Bäckström 1996, Gansum 2002). 
 
Påverkan från djur och natur 
Kemisk och mekanisk vittring på benen har noterats, liksom förekomst av gnag- och klomärken. Ben 
som har legat öppet för vind och sol kan utsätts för kemisk vittring; men även sedimentet som benen 
begravts i påverkar. På ytor inom boplatsen, där mer intensiva  aktiviteter av både människor och 
djur har pågått, kan benen visa spår efter mekanisk vittring, vilken resulterar i ett rundat (’svallat’) 
utseende (Noe-Nygaard 1987; Lyman 1994, 2008). 
 
RESULTAT 
Sammanlagt har 4234 benfragment med en vikt av c. 2,2 kg (2223,809 g) analyserats. Den 
genomsnittliga vikten/benfragment är 0,5 gram (0,6 gram för enbart obrända ben). Några generella 
iakttagelser som gjordes under analysens gång är:  
 att fragmenteringen av benen är ’ovanligt’ jämn inom anläggningarna  
 att ett flertal anläggningar innehåller ben som ser bearbetade ut (’spill’) 
 att materialet innehåller relativt stora mängder brända ben i förhållande till obränt material, 
och framför allt en ovanligt stor mängd ben som bränts i låga temperaturer (bruna och svarta 
ben) 
 att få ben är vittrade, vilket kan tala för att avfallet begravts snabbt under jord 
 
Faunaekonomin i Kvarnbo 
Faunaekonomin på Kvarnbo-boplatsen domineras av får och/eller getter, vilket överensstämmer med 
vad man sett på andra undersökta boplatser på Åland från yngre järnålder; Kohagen, Hammarland, 
Finby, och Jomala (Gustavsson 2004; Storå et al. 2012; Gustavsson et al. 2014; Lindblad 2014; 
Darmark et al. 2016). En hornkvicke från ett får hittades bland benavfallet, men i övrigt har benen 
från får och get inte kunnat separeras från varandra. Fåren slaktades framför allt som lamm (<1 år) 
eller fjolårslamm (<2 år), och har levererat kött till de boende i Kvarnbo. I någon mindre utsträckning 
har man hållit kor. Avfallet innehåller både äldre kor (>4-5 års ålder), kalvar (<1 år) och 2-3 åringar. 
Troligen har mjölkprodukterna (mjölk, smör och ost) varit av primär betydelse. Kött och mjölk från 
tamboskapen kompletterades med kött (och tran) från jakt av marina däggdjur (säl). Bland de 
dominerande däggdjursarterna (får/get, nöt och säl) kommer ca 60% av benavfallet från får/get, ca 
en tredjedel från ko och en knapp tiondel från säl (Figur 1-2). Animaliskt protein erhölls även från 
fiske (framför allt inomskärs) och en viss fågeljakt.  
 
 
Figur 1. Procentuell fördelning av dominerande däggdjursarter; får/get, nötboskap och säl 
 
 
Figur 2. Procentuell fördelning av mellanstort däggdjur (i huvudsak får/get), stor gräsätare (i huvudsak 






















Över hälften av benavfallet kommer från däggdjursarter (68% av antalet fragment), fisk utgör nästan 
en fjärdedel och fågel ungefär en tiondel (Tabell 1). 22 av 25 anläggningar innehåller får och/eller get, 
19 av 25 innehåller nötboskap och 13 av 25 innehåller säl. Fisk förekommer i 21 av 25 anläggningar; 
fågel i 17 av 25. Boplatsmaterialet innehåller även ett fåtal ben av tamsvin och häst, och ett fåtal 
rester efter skogslevande arter, såsom skogshare och räv (Tabell 2).  
 
Tabell 1. Benmaterialet fördelat på klasserna däggdjur, fågel och fisk 
Klass NISP % Vikt (g) % 
Mammalia 1557 68 1777,01 94 
Aves 179 8 73,03 4 
Pisces 539 24 32,372 2 
Totalt 2275 100 1882,412 100 
 
Tabell 2. Artsammansättning; NISP (number of identified specimens), vikt (g) och MNI (minimum number of 
individuals) beräknad på hela materialet och per anläggning 
Klass Art NISP Vikt (g) MNI MNI/anl. 
  Djur (Animalia sp.) 1908 333,15   
Mammalia Däggdjur (Mammalia sp.) 435 150,47   
Mammalia Liten däggdjursart 27 8,19   
Mammalia Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) 319 164,31   
Mammalia Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) 83 192,6   
Mammalia Slidhornsdjur (Bovidae sp.) 70 36,15   
Mammalia Får (Ovis aries) 2 50,8   
Mammalia Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) 333 382,74 5 32-33 
Mammalia Nötboskap (Bos taurus) 187 576,1 3 26-29 
Mammalia Säl (Phocidae sp.) 34 124,6 4 17-20 
Mammalia Säl (Phocidae sp.)? 33 28,7   
Mammalia Gråsäl (Halichoerus grypus) 1 4,7   
Mammalia Vikare (Phoca hispida) 6 23,9   
Mammalia Tamsvin (Sus domesticus f. scrofa) 6 7,85 2 5-8 
Mammalia Tamsvin (Sus domesticus f. scrofa)? 4 3   
Mammalia Häst (Equus caballus) 1 4,1 1 1-2 
Mammalia Häst (Equus caballus)? 4 9,8   
Mammalia Hund (Canis familiaris)? 4 5,8   
Mammalia Räv (Vulpes vulpes) 2 0,8 1 1 
Mammalia Skogshare (Lepus timidus) 3 2,3 1 3 
Mammalia Gnagare (Rodentia sp.) 3 0,1 1 3 
Pisces Abborre (Perca fluviatilis) 107 7,66 7 24 
Pisces Gädda (Esox lucius) 74 9,7 3 16 
Pisces Karpfiskar (Cyprinidae sp.) 27 1,63 4 9 
Pisces Strömming (Clupea harengus) 5 0,12 2 4 
Pisces Sikfiskar (Coregonus sp.)/Laxfiskar (Salmonidae sp 3 0,3 1 1 
Pisces Fisk (Pisces sp.) 331 13,469   
Aves Gäss och änder (Anatidae sp.) 9 17,6 1 2 
Aves Mindre fågelart 11 0,4 1 1 
Aves Fågel (Aves sp.) 159 55,03 3 15 
Amphibia Groda (Anura sp.) 3 0,2 1 1 
FYND Oidentifierat (Ospec.) 1 0,1   
SPILL? Oidentifierat (Ospec.) 38 7,42   
Klass Art NISP Vikt (g) MNI MNI/anl. 
ÄGGSKAL? Oidentifierat (Ospec.) 1 0,02   
Summa  4234 2223,809   
 
En beräkning av minsta individantal (MNI) visar att skillnaderna mellan framför allt får/get och 
nötboskap kanske inte är så stora som NISP visar. MNI för de dominerande arterna får/get, nöt och 
säl beräknat för hela materialet är; 5, 3 respektive 4 (Tabell  2). En beräkning och summering av 
minsta individantal för varje separat anläggning för dessa tre arter blir; 32-33 får/getter, 26-29 kor, 
och 17-20 säldjur (för uppgifter om MNI/anläggning, se även Benkatalog). 
 
Får/get 
Sammanlagt har 335 benfragment (433,54 g) bestämts till får/get eller får. Får eller get förekommer i 
22 av 25 analyserade anläggningar och är den vanligast förekommande arten bland benavfallet. Från 
anläggningarna A191, A209 och A212 saknas säkra bestämningar till får/get; däremot innehåller de 
benrester efter mellanstora däggdjur, sannolikt får/get. Alla delar av kroppen finns representerade, 
men med en övervikt på köttrika delar från bål och extremiteter (Tabell 3). En hornkvicke i A222 (NV) 
har artbestämts till får. 
 
Tabell 3. Får/get: kroppsregioner 
Kroppsregion NISP % Vikt (g) %  
Kranium=1 101 30,1 66,2 15,3  
Bål=2 84 25,1 74,54 17,2  
Främre extr, övre=3 16 4,8 31,2 7,2  
Främre extr, undre=4 23 6,9 49,9 11,5  
Bakre extr, övre=5 32 9,6 71,6 16,5  
Bakre extr, undre=6 15 4,5 26,4 6,1  
Hand/fot, svans=7 58 17,3 56,2 13,0  
Extremiteter/MP 6 1,8 6,7 1,6  




576,1 gram och 187 fragment är säkert bestämda till nöt. Samtliga kroppsregioner finns 
representerade, men med en övervikt på slaktavfall (kranium och hand/fot) (Tabell 4). Benavfall från 




Tabell 4. Nötboskap: kroppsregioner 
Kroppsregion NISP % Vikt (g) % 
Kranium=1 129 69 272,2 47,2 
Bål=2 29 15,5 149 25,9 
Främre extr, övre=3 1 0,5 3,5 0,6 
Främre extr, undre=4 1 0,5 4,3 0,7 
Bakre extr, övre=5 1 0,5 6,9 1,2 
Hand/fot, svans=7 26 13,9 140,2 24,3 
Summa 187 100 576,1 100 
 
Säl 
41 fragment (153,2 g) av benavfallet har bestämts till säl; arterna gråsäl och vikare har konstaterats i 
anläggningarna 74 (S halvan) respektive A43 (Ö) och A222 (NV). Säl förekommer i 13 av 25 
anläggningar (saknas i A12, 16, 32, 54, 58, 72, 82, 132, 191, 212, 218, 282). Benavfallet från säl består 
av något mer mat- än slaktavfall (Tabell 5). 
Tabell 5. Säl: kroppsregioner 
Kroppsregion NISP % Vikt (g) %  
Kranium 11 27 31,5 20,5 
Bål 4 10 13,3 9 
Främre extr, övre 2 5 44,2 29 
Främre extr, under 5 12 47,9 31 
Extremiteter 2 5 4,9 3 
Hand/fot, svans 16 39 10,7 7 
Oident. 1 2 0,7 0,5 
Summa 41 100 153,2 100 
 
Fisk 
Sammanlagt har 539 fragment (32,372 g) identifierats som fisk. Merparten av fiskbenen är obrända 
(91-93%) (Tabell 6). Fisk förekommer i 21 av 25 anläggningar (saknas i A11, A32, A82 och A191). 
 
Tabell 6. Fisk: bränt, eldpåverkat och obränt material 
Status  NISP % Vikt (g) % 
B 9 1 0,5 1 
E 31 6 2,54 8 
O 499 93 29,332 91 
 
Fisket som bedrivits i Kvarnbo verkar framför allt ha skett inomskärs, eftersom merparten av 
fiskbenen kommer från söt- och brackvattenarter såsom abborre, gädda och karpfiskarter. Ett fåtal 
fynd av strömming (A34, A55, A74, A254) indikerar att ett visst fiske har bedrivits längre ut till havs. 
Hälften av de artbestämda fiskbenen tillhör abborre (förekommer i 17 av 25 anläggningar), en 
tredjedel gädda (i 15 anläggningar) och en dryg tiondel karpfiskarter (i nio anläggningar). Samtliga 
svalgben är väldigt likartade och tillhör sannolikt en och samma karpfiskart.1 Materialet innehåller 
även ett fåtal ben av en sik-/eller laxfiskart (A54) (Tabell 7). Samtliga delar av fiskskelettet finns 
representerade (Tabell 8).  
 
Tabell 7. Fiskarter 
Art NISP % Vikt (g) % 
Abborre (Perca fluviatilis) 107 50 7,66 40 
Gädda (Esox lucius) 74 34 9,7 51 
Karpfiskar (Cyprinidae sp.) 27 13 1,63 8 
Sikfiskar (Coregonus sp.)/Laxfiskar (Salmonidae sp.) 3 1 0,3 1,5 
Strömming (Clupea harengus) 4 2 0,08 0,5 
Summa 215 100 19,37  
 
                                                          
1
 Likheter finns med mört och sarv vid jämförelse med foton i nätresursen ’Archaeological Fish Resource’. Bägge arterna är 
söt- och brackvattensfiskar. 
Tabell 8. Fisk: kroppsregioner 
Kroppsregion NISP % Vikt (g) %  
Kranium 324 60 19,41 60 
Bål 198 37 12,8 39,5 
Oident. 17 3 0,162 0,5 
Summa 539 100 32,372 100 
 
Fågel 
De analyserade materialet innehåller 179 fragment av fågel (73,03 g). Merparten av fågelbenen är 
obrända (88-94%) (Tabell 9). 17 av 25 analyserade anläggningar innehåller fågel (saknas i A11, A12, 
A34, A82, A191,A 209, A212, och A224). Samtliga delar av fågelskelettet finns representerat, även om 
delar av kraniet och bålen (framför allt kotorna) är underrepresenterade (Tabell 10). 
 
Tabell 9. Fågel: bränt, eldpåverkat och obränt material 
Status NISP % Vikt (g) % 
B 22 12 4,12 6 
O 157 88 68,91 94 
 
Tabell 10. Fågel: kroppsregioner 
Kroppsregion NISP % Vikt (g) % 
Kranium 18 11 5,06 7 
Bål 39 23 6,79 9 
Vingen 30 18 24,54 34  
Bakbenen 26 15 26,03 36 
Extremiteter 46 27 9,2 13 
Oident. 9 6 1,01 1 
Summa 168 100 72,63 100 
 
Artbestämningen av fågelbenen är bristfällig, vilket beror på att referenser har saknats. Dessa ben 
har noterats i databasen för framtida bestämningar. Vissa av benen hör dock till andfågelfamiljen 
(änder och gäss). I anläggning 254 (S halvan) hittades ett flertal delar av ett och samma skelett av en 
mindre fågelart (NISP=11, vikt (g)=0,4); från vingarna hittades vänster och höger korpben (coracoid), 
överarmsben (humerus), och armbågsben (ulna), ett av strålbenen (radius) och en carpometacarpus; 
från fötterna hittades en tibiotarsus och en tarsometatarsus. Dessutom påträffades delar av kraniet 
(obs detta skelett finns inte med i tabell 10 ovan). Samtliga intakta långa rörben har mätts (den 
största längden); A43 (Ö halvan), A74 (S halvan), A138 (S halvan) och A254 (S halvan). 
 
 
Mat- och slaktavfall 
Förhållandet mellan slakt- och matavfall kan säga något om hur olika ytor har använts inom ett 
boplatsområde. Enligt Sigvallius (1988) är den viktmässiga fördelningen av köttrika och köttfattiga 
ben i ett tamdjursskelett ungefär 40/60. I Kvarnbo-materialet finns en övervikt på matavfall bland 
däggdjursbenen (Tabell 11). Endast fem av anläggningarna innehåller företrädesvis primärt slaktavfall 
(dvs. ben från kraniet, inklusive tänder, ben från händer/fötter och svanskotor); A62, A191, A209, 
A212 och A222 (Tabell 12). En relativt jämn fördelning mellan mat- och slaktavfall finns i 
anläggningarna 11, 32, 211, 224 och 282. För att möjliggöra jämförelser med tidigare analyserade 
material från Åland så har även fördelningen av antalet fragment per kroppsregion undersökts i 
grupperna mellanstort däggdjur (vilket i huvudsak är får/getter), stor gräsätare (vilken främst 
innehåller kor) och säl (Figur 3). Samtliga delar av kroppen finns representerade från dessa tre 
djurgrupper/arter, men de skiljer sig proportionellt. Bland fåren/getterna finns en övervikt på 
köttrika ben (ben från bål och extremitetsben), bland korna ser man istället en övervikt på köttfattiga 
ben (framför allt ben från kraniet). Benavfallet från säl verkar vara mer jämnt fördelat mellan mat- 
och slaktavfall. Denna tolkning utgår ifrån att den viktmässiga fördelningen 40/60 (se ovan) även går 
att applicera på antalet fragment. 
 
Tabell 11. Mammalia: Fördelning av mat- och slaktavfall efter vikt (g)  
Mat-/Slaktavfall NISP % Vikt (g) %  
M 741 59 915,27 56,2 
S 516 41 713,43 43,8 
 
Tabell 12. Mat- och slaktavfall/anläggning (enbart däggdjursben) 
Anr Mat Slakt 
11 45 55 
12 76 24 
16 87 13 
32 41 59 
34 87 13 
43 73 27 
53 84 16 
54 70 30 
55 72 28 
58 64 36 
62 19 81 
72 92 8 
74 53 47 
82 80 20 
132 99 1 
138 54 46 
191 0 100 
209 0 100 
211 42 58 
212 20 80 
218 84 16 
222 25 75 
224 45 55 
254 61 39 
282 34 66 
 
 
Figur 3. Procentuell fördelning av kroppsregioner (NISP); mellanstort däggdjur (i huvudsak får/get), stort 
däggdjur (i huvudsak nötkreatur) 
 
Brända och eldpåverkade ben 
Ungefär en fjärdedel av det analyserade benmaterialet är bränt (24%, NISP=1009) (Tabell 13). De 
brända fragmenten har en genomsnittlig storlek <15 mm; endast anläggningarna 53, 62 och 74 
innehåller något större fragment. De flesta förekommande arterna på boplatsen hittas även bland 
det brända materialet - bränningen av benen verkar således inte ha varit artselektiv. 
 
Tabell 13. Antal fragment och vikt (g) fördelat på bränt, eldpåverkat och obränt material. 
Status NISP % Vikt (g) % 
Bränt 1 009 24 269,05 12 
Eldpåverkat 74 2 30,14 1 
Obränt 3 143 74 1 924,112 87 
Totalt 4 226 100 2 223,302 100 
 
20 av de 25 analyserade anläggningarna innehåller brända ben (varierar mellan 0,3-52,1% bränt 
material/anläggning); 14 av 25 innehåller eldpåverkade ben (varierar mellan 0,3-19,1% eldpåverkat 
material/anläggning). Sju av anläggningarna innehåller mer än 15% brända ben; A54,A58, A62, A138, 
A211, A224 och A282. Över hälften av beninnehållet i anläggning 62 består av bränt material (52,1%), 
varav merparten (46%), är dåligt förbrända ben, vanligen svarta till färgen. Även anläggningarna 53, 
211 och 282 innehåller relativt många dåligt förbrända och svarta ben (varierar mellan 12-21%). Fyra 
av anläggningarna innehåller mer än 10% eldpåverkade ben; A62, A211, A212 och A282. 19,9% av 
benmaterialet i A212 är eldpåverkat (Tabell 14-15).  
 
Tabell 14. Antal fragment och vikt (g) fördelat på bränt, eldpåverkat och obränt material/anläggning 
Anr Obränt Eldpåverkat Bränt 
 NISP Vikt (g) NISP Vikt (g) NISP Vikt (g) 
11 25 12,4     
12 126 30,74   21 3,2 
16 58 52,47   1 0,5 
32 33 43,31 2 1,1 13 2,96 
34 92 42,76   19 3,83 









Anr Obränt Eldpåverkat Bränt 
43 568 274,76 5 0,8 90 16,72 
53 471 245,88 35 9,2 307 79,5 
54 60 21,4   59 10,37 
55 285 124,5 1 1,2 62 14,5 
58 37 21,51   14 4,2 
62 62 26,03 7 7,2 25 36,2 
72 43 24,39   8 1,1 
74 170 230,865 1 0,6 28 7 
82 15 11,95 4 0,7 7 1,5 
132 28 62,24 6 0,54 1 1,4 
138 96 53,49 8 0,5 30 11,59 
191 51 85,5      
209 13 18,98      
211 89 20,187 3 3,6 27 8,05 
212 14 1,6 2 0,4 1 0,01 
218 64 24,87   2 0,3 
222 458 362,96   94 17,47 
224 65 22 1 0,6 14 4,61 
254 160 78,33 1 0,3 56 9 
282 60 30,99 8 11,6 120 26,84 
 
Anläggningar med hantverksspill 
’Spill’, eventuellt halvfabrikat och en del av en kam (en tand) förekommer i ungefär hälften av 
anläggningarna (n=13), och företrädesvis i anläggningar med få brända ben, med undantag av A138, 
A211 och A282 (Tabell 15). 
  
Tabell 15. Proportionen brända och eldpåverkade ben/anläggning och anläggningar med ’spill’ efter 
bearbetning 
Anr Antal fragment Vikt (g) % bränt (g) % eldpåverkat (g) Spill? 
11 25 12,4 0,0 0,0  
12 147 33,94 9,4 0,0 X 
16 59 52,97 0,9 0,0 X 
32 48 47,37 6,2 2,3 X 
34 111 46,59 8,2 0,0  
43 663 292,28 5,7 0,3 X 
532 813 334,58 0,3 2,7 X 
54 119 31,77 32,6 0,0  
55 348 140,2 2,7 0,9  
58 51 25,71 16,3 0,0  
62 94 69,43 61,4 1,2  
72 51 25,49 4,3 0,0 X 
74 199 238,465 2,9 0,3  
82 26 14,15 10,6 4,9  
                                                          
2
 Samt del av ka (tand) 
Anr Antal fragment Vikt (g) % bränt (g) % eldpåverkat (g) Spill? 
132 35 64,18 2,2 0,8  
138 134 65,58 17,7 0,8 X 
191 51 85,5 0,0 0,0  
209 13 18,98 0,0 0,0 X 
211 119 31,837 25,3 11,3 X 
212 17 2,01 0,5 19,9 X 
218 66 25,17 1,2 0,0  
222 552 380,43 4,6 0,0 X 
224 80 27,21 16,9 2,2  
254 217 87,63 10,3 0,3 X 
282 188 69,43 41,3 14,1 X 
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Nätresurser 









BENKATALOG (se även Bilaga 1) 
 
ANLÄGGNING 11  
Antal fragment: 25 
Vikt (g): 12,4 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,5 g 
 
MIND:  
Får/get 1 <13-16 månader 
Stor gräsätare 1  
Säl 1  
Tamsvin? 1  
 
Mat-/slaktavfall: 45/55, relativt jämn fördelning 
 
ANLÄGGNING 012 
Antal fragment: 147 (varav 21 brända) 
Vikt (g): 33,94 (varav 3,2 g brända) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,2 g 
 
MIND:  
Får/get 1 <3 år 
Nötboskap 2 Vuxen; kalv 
Abborre 1  
Karpfiskart 1  
 
Mat-/slaktavfall: 76/24, övervikt på matavfall 
Bearbetning: Benavfallet i anläggningen har en likartad/jämn fragmentering (omkring 10 mm stora 
fragment); två fragment ’spill’; två platta benfragment med skåror och ev slipyta 
 
ANLÄGGNING 016 
Antal fragment: 59 (varav 1 bränt) 
Vikt (g): 52,97 (varav 0,5 g bränt) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,9 g 
 
MIND:  
Får/get 1 <3 år 
Nötboskap 2 Vuxen; kalv 
Säl? 1  
Fågel 1  
Abborre 1  
Gädda 1  
 
Mat-/slaktavfall: 87/13, övervikt på matavfall 
Bearbetning: Två fragment ’spill’ (’täljda’) 
Övrigt: Passning av delar av höger strålben av får/get från den östra och västra halvan av 
anläggningen.  
 ANLÄGGNING 032 
Antal fragment: 48 (varav 13 brända och två eldpåverkade) 
Vikt (g): 47,37 (varav 2,96 g brända och 1,1 g eldpåverkade) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 1 g 
 
MIND:  
Får/get 1 <2 år 
Nötboskap 1 Vuxen 
Litet däggdjur 1  
Fågel 1  
 
Mat-/slaktavfall: 41/59, jämn fördelning mellan mat- och slaktavfall 
Bearbetning: Ett fragment ’spill’; parallellla skåror och även snittmärken, eventuellt polerad 




Antal fragment: 111 (varav 19 brända) 
Vikt (g): 46,59 (varav 3,83 g brända) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,4 g 
 
MIND:  
Får/get 1 <3 år 
Stor gräsätare 1 Juvenil 
Säl 1 Juvenil 
Tamsvin 1 Juvenil 
Liten gnagare 1  
Abborre 1  
Gädda 1  
Strömming 1  
 
Mat-/slaktavfall: 87/13, övervikt på matavfall 
 
ANLÄGGNING 043 
Antal fragment: 663 (varav 90 brända och 5 eldpåverkade) 
Vikt (g): 292,28 (varav 16,72 g brända och 0,8 g eldpåverkade) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,4 g 
 
MIND:  
Får/get 4 Vuxen (>2 år); lamm (<1 år); två juvenila (<2 år) 
Nötboskap 2 Vuxen; kalv 
Säl 2 Vuxen (vikare: vänster underkäke); juvenil 
Liten gnagare 1  
Fågel 1  
Abborre 2  
Gädda 1  
Karpfiskart 1  
 Mat-/slaktavfall: 73/27, övervikt på matavfall 
Bearbetning: Jämn fragmentering av benfragmenten i anläggningen; ’täljda’ fragment 
Mått fågel: Carpometacarpus sin (Ö halvan), GL=15 mm 
Patologier: Läkt brott på revben (däggdjur) 
Övrigt: Hornbärande får/getter 
 
ANLÄGGNING 053 
Antal fragment: 813 (varav 307 brända och 35 eldpåverkade) 
Vikt (g): 334,58 (varav 79,5 g brända och 9,2 g eldpåverkade) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,4 g 
 
MIND:  
Får/get 3 Lamm (<1 år); två juvenila (<2 år) 
Nötboskap 2 Vuxen; kalv 
Säl 2 Vuxen; juvenil 
Fågel 1  
Abborre 4  
Gädda 1  
Karpfiskart 1  
 
Mat-/slaktavfall: 84/16, övervikt på matavfall 
Bearbetning: Hantverksspill  (’flarn’); fynd av kam (tand) 
Patologier: Vänster överarmsben (distal epifys) av säl med benutväxter runt leden; armbågsben av 
säl med periostitis på benskaftet  
Övrigt: Innehåller mycket bränt material (38% av antalet fragment, 24% av vikten) 
  
ANLÄGGNING 054 
Antal fragment: 119 (varav 59 brända) 
Vikt (g): 31,77 (varav 10,37 g brända) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,3 g 
 
MIND:  
Får/get 1 <3-3 ½ år 
Stor gräsätare 1  
Säl? 1  
Fågel 1  
Abborre 1  
Gädda 1  
Sik-/laxfiskart 1  
 
Mat-/slaktavfall: 70/30, övervikt på matavfall 
Övrigt: Fragment av äggskal? 
 
ANLÄGGNING 055 
Antal fragment: 348 (varav 62 brända och ett eldpåverkat) 
Vikt (g): 140,2 (varav 14,5 g brända och 1,2 g eldpåverkat) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,4 g 
 
MIND:  
Får/get 3 Vuxen; juvenil (<13-16 månader); lamm 
Nötboskap 2 Vuxen; kalv 
Säl 1  
Tamsvin? 1  
Hund? 1  
Räv 1  
Skogshare 1  
Fågel 1  
Abborre 2  
Gädda 1  
Karpfiskart 1  
Strömming 1  
 
Mat-/slaktavfall: 72/28, övervikt på matavfall 
Patologier: Benbenpålagring cranialt om leden och foramen; eventuellt en extra led bildad 
caudalt/medialt om leden på ett finger-/tåben (phalanx III) av får/get 
 
ANLÄGGNING 058 
Antal fragment: 51 (varav 14 brända) 
Vikt (g): 25,71 (varav 4,2 g brända) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,5 g 
 
MIND:  
Får/get 2 Juvenil (<28 månader); lamm 
Fågel 1  
Fisk 1  
Strömming? 1  
 
Mat-/slaktavfall: 64/36, övervikt på matavfall 
 
ANLÄGGNING 062  
Antal fragment: 94 (varav 25 brända och 7 eldpåverkade) 
Vikt (g): 69,43 (varav 36,2 g brända och 7,2 g eldpåverkade) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,7 g 
 
MIND:  
Får/get 1 Juvenil 
Nötboskap 1 >2,5-3 år 
Säl 1  
Hund? 1  
Fågel 1  
Gädda 1  
 
Mat-/slaktavfall: 19/81, övervikt på slaktavfall 
 
ANLÄGGNING 072 
Antal fragment: 51 (varav 8 brända) 
Vikt (g): 25,49 (varav 1,1 g brända) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,5 g 
 
MIND: 
Får/get 2 Lamm; juvenil/adult 
Nötboskap 1 >1,5 år 
Tamsvin? 1  
Hund? 1  
Fågel 1  
Abborre 1  
Gädda 1  
 
Mat-/slaktavfall: 92/8, övervikt på matavfall 
Bearbetning: ’Spill’? - några ’täljda’ fragment 
 
ANLÄGGNING 074 
Antal fragment: 199 (varav 28 brända och ett eldpåverkat) 
Vikt (g): 238,465 (varav 7 g brända och 0,6 g eldpåverkat) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 1,2 g 
 
MIND:  
Får/get 2 Lamm; juvenil (<1,5-2 år) 
Nötboskap 2 Vuxen (>3 år); kalv 
Säl 1 Juvenil/adult 
Fågel 1  
Abborre 1  
Gädda 1  
Karpfiskart 1  
Strömming 1  
 
Mat-/slaktavfall: 53/47, liten övervikt på matavfall 
Mått fågel: Carpometacarpus sin (S halvan), GL=65,6 mm 
Patologier: Norra halvan: höger överarmsben av säl med benutväxter längsmed den distala leden; tre 
horisontella fåror caudalt ovanför den distala leden (klomärken eller märken efter slaktkniv) 
Övrigt: Södra halvan: En lös epifys av skenben av gråsäl (juvenil) 
 
ANLÄGGNING 082 
Antal fragment: 26 (varav sju brända och fyra eldpåverkade) 
Vikt (g): 14,15 (varav 1,5 g brända och 0,7 g eldpåverkade) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,5 g 
 
MIND:  
Får/get 1 <1,5-2 år 
Nötboskap 1 Kalv (<12-18 månader) 
 
Mat-/slaktavfall: 80/20, övervikt på matavfall 
 
ANLÄGGNING 132 
Antal fragment: 35 (varav ett bränt och sex eldpåverkade) 
Vikt (g): 64,18 (varav 1,4 g bränt och 0,54 g eldpåverkade) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 1,8 g 
 
MIND:  
Får/get 2 Nyfött lamm; juvenil/adult 
Nötboskap 1 Juvenil/adult 
Tamsvin 1  
Skogshare 1 Juvenil 
Fågel 1  
Fisk 1  
 
Mat-/slaktavfall: 99/1, markant övervikt på matavfall 
Övrigt: Primärfyllet i östra halvan av anläggningen innehåller revben från fågel, bröstkota från 
nötboskap med slaktmärken och en del av en underkäke (ej artbestämd). Sekundärfyllet i östra 
halvan innehåller: atlaskota från fågel, halskota från nöt, bröstkota från får/get, tandfragment från 
nöt, ett oidentifierat långt rörben från däggdjur samt oidentifierade ben. 
 
ANLÄGGNING 138 
Antal fragment: 134 (varav 30 brända och åtta eldpåverkade) 
Vikt (g): 65,58 (varav 11,59 g bränt och 0,5 g eldpåverkade) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,5 g 
 
MIND:  
Får/get 1 Juvenil 
Nötboskap 1 Adult 
Säl 1  
Tamsvin 1  
Fågel 1  
Abborre 1  
Fisk (gädda?) 1  
 
Mat-/slaktavfall: 54/46, svag övervikt på matavfall 
Bearbetning: 2 ’spill’ (täljda) i S halvan 
Mått fågel: Tarsometatarsus sin (S halvan), GL=65 mm 
 
ANLÄGGNING 191 
Antal fragment: 51  
Vikt (g): 85,5  
Genomsnittlig vikt/fragment: 1,7 g 
 
MIND: 
Mellanstort däggdjur 1  
Nötboskap 1 Adult (>4-5 år) 
 Mat-/slaktavfall: 100% slaktavfall 




Antal fragment: 13  
Vikt (g): 18,98 
Genomsnittlig vikt/fragment: 1,5 g 
 
MIND:  
Nötboskap 1 Adult 
Säl 1 Juvenil 
Fågel 1  
Fisk (gädda?) 1  
 
Mat-/slaktavfall: 100% slaktavfall 
Bearbetning: Ett ’spill’ (på ena sidan slipad/polerad, på andra sidan två parallella, skåror i kanten) 
 
ANLÄGGNING 211 
Antal fragment: 119 (varav 27 brända och tre eldpåverkade) 
Vikt (g): 31,837 (varav 8,05 g bränt och 3,6 g eldpåverkade) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,3 g 
 
MIND:  
Får/get 1 Juvenil 
Nötboskap 1 Juvenil/vuxen 
Säl 1  
Tamsvin 1  
Fågel 1  
Abborre 1  
Gädda 1  
Karpfiskart 1  
 
Mat-/slaktavfall: 42/58, jämn fördelning mat- och slaktavfall 
Bearbetning: ett ´spill´(täljd) 
 
ANLÄGGNING 212 
Antal fragment: 17 (varav ett bränt och två eldpåverkade) 
Vikt (g): 2,01 (varav 0,01 g bränt och 0,4 g eldpåverkade) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,1 g 
 
MIND:  
Abborre 1  
Karpfiskart 1  
 
Mat-/slaktavfall: 20/80, övervikt på slaktavfall 
Bearbetning: spill? (tre lövtunna fragment) 
 
ANLÄGGNING 218 
Antal fragment: 66 (varav två brända) 
Vikt (g): 25,17 (varav 0,3 g bränt) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,4 g 
 
MIND:  
Får/get 1 Juvenil (<1,5-2 år 
Nötboskap 1 Juvenil/vuxen 
Fågel 1  
Abborre 1  
Gädda 1  
 
Mat-/slaktavfall: 84/16, övervikt på matavfall 
 
ANLÄGGNING 222 
Antal fragment: 552 (varav 94 brända) 
Vikt (g): 380,43 (varav 17,47 g bränt) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,7 g 
 
MIND:  
Får/get 1 Juvenil/vuxen 
Nötboskap 2 Vuxen (>4-5 år); kalv (<1,5 år) 
Vikare 1  
Säl 1 Juvenil 
Tamsvin 1 Vuxen 
Hund? 1  
Häst 1  
Skogshare 1  
Andfågel 1  
Abborre 2  
Gädda 2  
Groda 1  
 
Mat-/slaktavfall: 25/75, övervikt på slaktavfall 
Bearbetning: spill? (två täljda pinnar, slipyta på ena) 
Övrigt: Hornkvicke bestämd till får; vänster underkäke med tänder – vikare 
 
ANLÄGGNING 224 
Antal fragment: 80 (varav 14 brända och ett eldpåverkade) 
Vikt (g): 27,21 (varav 4,61 g bränt och 0,6 g eldpåverkade) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,3 g 
 
MIND:  
Får/get 1 Juvenil (<1,5-2 år) 
Nötboskap 1 Vuxen 
Säl 1 Juvenil 
Abborre 2  
Gädda 1  
Karpfiskart 1  
 
Mat-/slaktavfall: 45/55, jämn fördelning mat- och slaktavfall 
 
ANLÄGGNING 254 
Antal fragment: 217 (varav 56 brända och ett eldpåverkade) 
Vikt (g): 87,63 (varav 9 g bränt och 0,3 g eldpåverkade) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,4 g 
 
MIND:  
Får/get 2 Vuxen (>13-16 månader); juvenil (<13-16 månader) 
Säl 2 Vuxen; infant/juvenil 
Andfågel 1  
Fågel - mindre 1 Delar av höger och vänster vinge, delar av bakben och kranium 
Abborre 1  
Gädda 1  
Strömming 1  
 
Mat-/slaktavfall: 61/39, övervikt på matavfall 
Bearbetning: Ett ’spill’ (slipad och polerad yta – del av föremål?) 
Mått fågel: Mindre fågelart med relativt intakt skelett - Carpometacarpus dx (S halvan), GL=15 mm; 
humerus dx (S halvan), GL=19 mm; Andfågel? - Femur sin (S halvan), GL=67 mm  
Övrigt: Passning mellan delar av samma ben i norra och södra halvan av anläggningen (ej artbestämt) 
 
ANLÄGGNING 282 
Antal fragment: 188 (varav 120 brända och åtta eldpåverkade) 
Vikt (g): 69,43 (varav 26,84 g bränt och 11,6 g eldpåverkade) 
Genomsnittlig vikt/fragment: 0,4 g 
 
MIND:  
Får/get 1 Juvenil/vuxen 
Nötboskap 1 Kalv 
Säl? 1  
Häst? 1  
Fågel 1  
Abborre 1  
Gädda 1  
Karpfiskart 1  
 
Mat-/slaktavfall: 34/66, relativt jämn fördelning 








Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
11 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 14 14 1,8 
11 Djur (Animalia sp.) Phalanx O 1 1 0,1 
11 Däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra O 1 1 0,9 
11 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Phalanx 1 O 2 2 2,1 
11 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 4 4 2,6 
11 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Obestämt benslag O 1 1 2,8 
11 Säl (Phocidae sp.) Temporale, os O 1 1 1,1 
11 Tamsvin (Sus domesticus f. scrofa)? Obestämt benslag O 1 1 1 
12 Abborre (Perca fluviatilis) Vertebra O 1 1 0,08 
12 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 21 22 3,2 
12 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 82 80 11,3 
12 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 10 9 1,7 
12 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag O 1 1 0,02 
12 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens O 2 2 0,2 
12 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Os longum O 2 2 1,3 
12 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Radius O 1 1 1,9 
12 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Tibia O 1 1 3,4 
12 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Ulna O 1 1 0,2 
12 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Vertebra lumbalis O 2 2 0,5 
12 Karpfiskar (Cyprinidae sp.) Vertebra O 1 1 0,04 
12 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Costa O 1 1 0,2 
12 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 6 6 2,4 
12 Nötboskap (Bos taurus) Dens O 2 2 0,3 
12 Nötboskap (Bos taurus) Obestämt benslag O 2 2 1,8 
12 Nötboskap (Bos taurus) Vertebra O 1 1 0,3 
12 Oidentifierat (Ospec.) Obestämt benslag O 2 2 0,2 
12 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Obestämt benslag O 8 3 4,9 
16 Abborre (Perca fluviatilis)  O 1 1 0,07 
16 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag B 1 1 0,5 
16 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 29 29 6,6 
16 Däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 2 2 0,6 
16 Däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra O 3 3 1,4 
16 Fågel (Aves sp.) Os longum O 1 1 0,1 
16 Fågel (Aves sp.) Phalanx 1 O 1 1 0,1 
16 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Cu = Carpi ulnare, os O 1 1 0,5 
16 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Humerus O 1 1 5,5 
16 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Radius O 2 2 10,3 
16 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra cervicalis O 1 1 0,3 
16 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra lumbalis O 1 1 2 
16 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Os longum O 2 2 2,5 
16 Gädda (Esox lucius)  O 1 1 0,7 
16 Liten däggdjursart Os longum O 3 3 1 
16 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 1 1 0,8 
16 Nötboskap (Bos taurus) Dens, maxilla O 1 1 4,6 
16 Nötboskap (Bos taurus) Vertebra thoracicus O 1 1 7 
16 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Frontale, os O 1 1 0,2 
16 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Obestämt benslag O 2 1 2,1 
16 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Os longum O 1 1 3,9 
16 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Vertebra thoracicus O 1 1 1,2 
16 Säl (Phocidae sp.)? Obestämt benslag O 1 1 1 
32 Djur (Animalia sp.) Costa B 4 1 0,4 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
32 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 6 6 1,26 
32 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 9 9 1,9 
32 Däggdjur (Mammalia sp.) Costa O 1 1 0,09 
32 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag B 2 2 0,6 
32 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 2 1 0,9 
32 Fågel (Aves sp.) Obestämt benslag O 2 2 0,3 
32 Fågel (Aves sp.) Tarsometatarsus O 1 1 0,3 
32 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) C4 = Carpale quartum, os O 1 1 0,7 
32 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Ci = Carpi intermedium, os O 1 1 1,1 
32 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Costa B 1 1 0,7 
32 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Cu = Carpi ulnare, os O 1 1 0,7 
32 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Radius O 2 1 2,3 
32 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Ulna O 1 1 0,2 
32 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra thoracicus O 1 1 0,6 
32 Liten däggdjursart Costa O 1 1 0,02 
32 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum E 2 2 1,1 
32 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 4 4 2,4 
32 Nötboskap (Bos taurus) Costa O 3 1 2,9 
32 Nötboskap (Bos taurus) Dens, maxilla O 1 1 21,9 
32 Nötboskap (Bos taurus)? Costa O 1 1 6,6 
32 Oidentifierat (Ospec.) Obestämt benslag O 1 1 0,4 
34 Abborre (Perca fluviatilis)  O 2 2 0,1 
34 Djur (Animalia sp.) Costa O 4 4 0,2 
34 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 15 15 2,7 
34 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 44 44 3,9 
34 Djur (Animalia sp.) Os longum O 6 6 1,1 
34 Däggdjur (Mammalia sp.) Dens O 2 2 0,07 
34 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag B 1 1 0,03 
34 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag O 1 1 0,07 
34 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Calcaneus O 1 1 0,5 
34 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens, mandibula O 2 2 0,4 
34 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Radius O 3 1 6,7 
34 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Carpi/tarsi, os B 1 1 0,3 
34 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Femur O 1 1 2 
34 Gnagare (Rodentia sp.) Coxae, os O 1 1 0,04 
34 Gädda (Esox lucius) Vertebra O 3 3 0,3 
34 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum B 2 2 0,8 
34 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 3 3 1,5 
34 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Dens O 4 4 1 
34 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Frontale, os O 1 1 0,9 
34 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Maxilla O 1 1 0,2 
34 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Obestämt benslag O 3 3 4,5 
34 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Vertebra O 1 1 0,5 
34 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Vertebra thoracicus O 4 1 13,3 
34 Strömming (Clupea harengus)  O 1 1 0,03 
34 Säl (Phocidae sp.) Dens, mandibula? O 1 1 0,3 
34 Säl (Phocidae sp.) Obestämt benslag O 1 1 4,5 
34 Tamsvin (Sus domesticus f. scrofa) Dens, maxilla O 1 1 0,5 
34 Tamsvin (Sus domesticus f. scrofa) Frontale, os O 1 1 0,15 
43 Abborre (Perca fluviatilis)  O 15 15 0,9 
43 Abborre (Perca fluviatilis) Vertebra O 3 3 0,3 
43 Abborre (Perca fluviatilis)? Vertebra O 1 1 0,1 
43 Andfågel (Anatidae sp.)? Temporale, os O 1 1 1,1 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
43 Djur (Animalia sp.) Costa B 1 1 0,3 
43 Djur (Animalia sp.) Costa O 5 5 1 
43 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 24 24 4,5 
43 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 291 291 49,4 
43 Däggdjur (Mammalia sp.) Cartilago costalis O 1 1 0,4 
43 Däggdjur (Mammalia sp.) Costa B 2 2 0,2 
43 Däggdjur (Mammalia sp.) Costa O 3 2 5,5 
43 Däggdjur (Mammalia sp.) Dens O 3 3 1,3 
43 Däggdjur (Mammalia sp.) Humerus O 1 1 6,1 
43 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag B 55 55 8,4 
43 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag E 3 3 0,5 
43 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 33 33 15 
43 Däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 8 8 2,9 
43 Däggdjur (Mammalia sp.) Scapula O 2 2 1,8 
43 Däggdjur (Mammalia sp.) Scapula? O 5 5 2,6 
43 Däggdjur (Mammalia sp.) Sesamoideus, os B 1 1 0,1 
43 Däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra O 2 2 1,8 
43 Fisk (Pisces sp.) Costa O 8 8 0,16 
43 Fisk (Pisces sp.) Cykloidfjäll O 5 5 0,04 
43 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag O 22 22 0,93 
43 Fisk (Pisces sp.) Vertebra O 4 4 0,04 
43 Fågel (Aves sp.) Carpometacarpus O 1 1 0,05 
43 Fågel (Aves sp.) Carpus O 1 1 0,15 
43 Fågel (Aves sp.) Costa O 1 1 0,03 
43 Fågel (Aves sp.) Femur? O 1 1 0,7 
43 Fågel (Aves sp.) Humerus? O 1 1 1,1 
43 Fågel (Aves sp.) Obestämt benslag O 2 1 0,3 
43 Fågel (Aves sp.) Os longum B 1 1 0,07 
43 Fågel (Aves sp.) Phalanx O 1 1 0,05 
43 Fågel (Aves sp.) Radius O 1 1 0,1 
43 Fågel (Aves sp.) Sternum O 1 1 0,4 
43 Fågel (Aves sp.) Tarsometatarsus O 1 1 0,05 
43 Fågel (Aves sp.) Tibiotarsus O 1 1 0,4 
43 Fågel (Aves sp.) Vertebra O 7 7 1,5 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Ca = Carpi accessorium, os O 1 1 0,4 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Calcaneus O 1 1 0,9 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Ci = Carpi intermedium, os O 1 1 1,2 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Cornu O 1 1 0,6 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Costa O 9 7 3 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Coxae, os O 9 3 28,7 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Cr = Carpi radiale, os O 1 1 1,3 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens O 5 5 1,7 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens, mandibula O 1 1 0,1 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens, maxilla O 1 1 1,5 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Femur O 11 5 17,7 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Humerus O 2 2 3,5 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Malleolus, os O 2 2 1,1 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Mandibula O 11 3 12,7 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) MT O 1 1 0,7 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Phalanx 1 O 3 3 2,1 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Premaxilla O 2 1 0,8 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Radius O 4 4 12 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Scapula O 3 1 7 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Tibia O 1 1 4,4 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Ulna O 4 3 2,2 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra O 4 4 0,44 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra lumbalis O 1 1 0,4 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra thoracicus O 4 3 5,8 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Humerus O 1 1 2,5 
43 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Vertebra? O 2 2 0,2 
43 Får/get alt. Kalv Lacrimale, os O 1 1 1,8 
43 Får/get alt. Kalv Zygomaticum, os O 2 2 1,7 
43 Gnagare (Rodentia sp.) Femur O 1 1 0,02 
43 Gnagare (Rodentia sp.)? MP O 1 1 0,05 
43 Gädda (Esox lucius)  O 2 1 0,1 
43 Gädda (Esox lucius) Vertebra O 3 3 0,4 
43 Karpfiskar (Cyprinidae sp.)  O 2 2 0,05 
43 Karpfiskar (Cyprinidae sp.) Vertebra O 4 4 0,4 
43 Liten däggdjursart Vertebra thoracicus O 1 1 0,4 
43 Liten däggdjursart/Fågel Obestämt benslag E 2 2 0,3 
43 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Costa B 2 2 0,2 
43 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 4 4 2,8 
43 Nötboskap (Bos taurus) Dens, mandibula O 1 1 0,2 
43 Nötboskap (Bos taurus) Maxilla O 1 1 0,7 
43 Nötboskap (Bos taurus) Metatarsale III & IV O 1 1 11,6 
43 Nötboskap (Bos taurus)? Obestämt benslag O 3 3 3,2 
43 Nötboskap (Bos taurus)? Vertebra lumbalis O 1 1 9,3 
43 Nötboskap (Bos taurus)? Vertebra lumbalis? B 2 1 1 
43 Nötboskap (Bos taurus)? Vertebra? B 1 1 1,8 
43 Rovdjur (Carnivora sp.) alt. Gris Dens O 1 1 0,1 
43 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Dens B 1 1 0,15 
43 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Dens O 1 1 0,3 
43 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Cartilago costalis O 1 1 2,1 
43 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Costa, ev vert O 3 3 7,9 
43 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Obestämt benslag O 2 2 6,4 
43 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Scapula? O 1 1 1,6 
43 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Vertebra? O 1 1 4,2 
43 Säl (Phocidae sp.) Ci = Carpi intermedium, os? O 1 1 2,2 
43 Säl (Phocidae sp.) MP O 1 1 0,6 
43 Säl (Phocidae sp.) Obestämt benslag O 1 1 0,7 
43 Säl (Phocidae sp.) Phalanx O 1 1 0,3 
43 Säl (Phocidae sp.) Phalanx 2 O 1 1 0,3 
43 Säl (Phocidae sp.)? Dens O 1 1 0,2 
43 Säl (Phocidae sp.)? Obestämt benslag O 3 3 2,3 
43 Vikare (Phoca hispida) Mandibula O 3 1 3,7 
53 Abborre (Perca fluviatilis)  O 15 15 0,81 
53 Abborre (Perca fluviatilis) Vertebra B 4 4 0,2 
53 Abborre (Perca fluviatilis) Vertebra O 16 16 1,4 
53 Abborre (Perca fluviatilis)? Vertebra B 1 1 0,02 
53 Abborre (Perca fluviatilis)? Vertebra O 3 3 0,3 
53 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 177 176 25,7 
53 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 190 190 31,93 
53 Djur (Animalia sp.) Os longum O 1 1 1,8 
53 Däggdjur (Mammalia sp.) Costa B 8 8 0,9 
53 Däggdjur (Mammalia sp.) Costa O 5 5 2,4 
53 Däggdjur (Mammalia sp.) Dens B 3 3 0,4 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
53 Däggdjur (Mammalia sp.) Dens O 1 1 0,1 
53 Däggdjur (Mammalia sp.) Mandibula B 1 1 0,2 
53 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag B 5 5 1,3 
53 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 5 5 2,8 
53 Däggdjur (Mammalia sp.) Os longum B 3 3 1,4 
53 Däggdjur (Mammalia sp.) Os longum E 2 2 0,8 
53 Däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 15 13 13 
53 Däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra B 2 2 1 
53 Däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra cervicalis O 1 1 1,5 
53 Fisk (Pisces sp.)  O 7 7 0,4 
53 Fisk (Pisces sp.) Costa O 40 40 0,66 
53 Fisk (Pisces sp.) Kamfjäll O 2 2 0,02 
53 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag O 49 49 1,7 
53 Fisk (Pisces sp.) Vertebra B 2 2 0,14 
53 Fisk (Pisces sp.) Vertebra O 3 3 0,1 
53 Fågel (Aves sp.) Costa B 1 1 0,07 
53 Fågel (Aves sp.) Costa O 1 1 0,08 
53 Fågel (Aves sp.) Os longum B 3 2 0,5 
53 Fågel (Aves sp.) Synsacrum O 3 2 9,5 
53 Fågel (Aves sp.)? Os longum B 9 9 1,4 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Atlas B 2 1 5,9 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Costa B 6 6 2,7 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Costa O 14 13 9,1 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens O 5 5 0,9 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Femur O 2 1 4,1 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Femur? B 1 1 0,2 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Humerus O 2 2 5,2 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Mandibula O 9 3 2,9 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Metacarpale III & IV B 3 1 0,4 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Metacarpale III & IV O 1 1 0,8 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Metatarsale III & IV B 2 2 0,9 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Obestämt benslag O 1 1 2,9 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Phalanx 3 O 1 1 0,2 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Scapula O 1 1 1,2 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Temporale, os E 1 1 4,3 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Tibia B 3 1 0,5 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Ulna O 1 1 0,8 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra O 3 3 0,6 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra cervicalis B 1 1 2,7 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra lumbalis O 1 1 6,4 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra thoracicus O 3 3 4,6 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Costa B 21 20 4,3 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Os longum B 16 15 7,1 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Scapula B 3 1 3 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Tibia? O 1 1 1,8 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Vertebra cervicalis O 2 2 2,7 
53 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Vertebra thoracicus O 1 1 0,5 
53 Gädda (Esox lucius)  O 4 4 0,69 
53 Gädda (Esox lucius) Vertebra E 30 30 2,5 
53 Gädda (Esox lucius) Vertebra O 1 1 0,09 
53 Karpfiskar (Cyprinidae sp.) Vertebra O 7 7 0,2 
53 Liten däggdjursart Costa O 3 3 0,8 
53 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum B 8 8 3,2 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
53 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 7 7 4,5 
53 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra thoracicus O 1 1 1,5 
53 Nötboskap (Bos taurus) Costa O 1 1 10,2 
53 Nötboskap (Bos taurus) Cr = Carpi radiale, os B 1 1 1 
53 Nötboskap (Bos taurus) Cr = Carpi radiale, os O 1 1 1,3 
53 Nötboskap (Bos taurus) Frontale, os O 5 5 3,4 
53 Nötboskap (Bos taurus) Phalanx 1 O 1 1 1,2 
53 Nötboskap (Bos taurus) Vertebra O 1 1 0,3 
53 Nötboskap (Bos taurus) Vertebra cervicalis O 2 2 3,3 
53 Nötboskap (Bos taurus) Vertebra thoracicus O 1 1 1,3 
53 Nötboskap (Bos taurus)? Costa B 1 1 1 
53 Nötboskap (Bos taurus)? Cr = Carpi radiale, os? O 1 1 3,1 
53 Nötboskap (Bos taurus)? Vertebra? E 1 1 1,3 
53 Oidentifierat (Ospec.) Obestämt benslag O 1 1 0,1 
53 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Dens B 1 1 0,07 
53 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Dens E 1 1 0,3 
53 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Frontale, os O 3 3 2,4 
53 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Obestämt benslag B 1 1 0,4 
53 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Vertebra B 13 13 6 
53 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Os longum B 1 1 4,3 
53 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Os longum O 2 2 9,4 
53 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Radius/tibia O 6 1 21,4 
53 Säl (Phocidae sp.) Costa O 1 1 2,8 
53 Säl (Phocidae sp.) Fibula? O 2 1 13,8 
53 Säl (Phocidae sp.) Humerus O 1 1 7,7 
53 Säl (Phocidae sp.) Occipitale, os O 1 1 4,4 
53 Säl (Phocidae sp.) Os longum O 1 1 1,9 
53 Säl (Phocidae sp.) Phalanx B 2 1 0,5 
53 Säl (Phocidae sp.) Phalanx O 1 1 0,6 
53 Säl (Phocidae sp.) Phalanx 3 B 1 1 0,3 
53 Säl (Phocidae sp.) Phalanx 3 O 1 1 0,6 
53 Säl (Phocidae sp.) Ulna O 1 1 24,9 
53 Säl (Phocidae sp.)? Costa O 3 3 4,7 
53 Säl (Phocidae sp.)? Obestämt benslag O 6 6 6,1 
53 Säl (Phocidae sp.)? Os longum B 1 1 1,8 
54 Abborre (Perca fluviatilis)  O 1 1 0,1 
54 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 50 50 8,6 
54 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 23 23 4,1 
54 Däggdjur (Mammalia sp.) Dens B 1 1 0,01 
54 Däggdjur (Mammalia sp.) Dens O 1 1 0,04 
54 Däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 1 1 0,9 
54 Fisk (Pisces sp.) och fjäll O 4 4 0,2 
54 Fisk (Pisces sp.) Vertebra B 1 1 0,04 
54 Fågel (Aves sp.) Carpus O 1 1 0,2 
54 Fågel (Aves sp.) Costa O 1 1 0,07 
54 Fågel (Aves sp.)? Furcola? O 1 1 0,3 
54 Fågel (Aves sp.)? Os longum O 2 2 0,3 
54 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Coxae, os O 1 1 3,2 
54 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens O 3 3 0,7 
54 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Mandibula O 2 1 0,8 
54 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) MC O 1 1 2,1 
54 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Phalanx 1 B 1 1 0,2 
54 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Phalanx 1 O 1 1 0,3 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
54 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Tibia O 1 1 1,4 
54 Gädda (Esox lucius) Vertebra O 1 1 0,3 
54 Liten däggdjursart Costa O 2 2 0,3 
54 Liten däggdjursart/Fågel Os longum O 1 1 0,09 
54 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Mandibula O 3 3 0,7 
54 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum B 5 5 1,5 
54 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 2 2 0,8 
54 Oidentifierat (Ospec.) Obestämt benslag B 1 1 0,02 
54 Sikfiskar (Coregonus sp.)/Laxfiskar 
(Salmonidae sp 
Vertebra O 3 3 0,3 
54 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Costa O 1 1 1,8 
54 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Vertebra O 1 1 0,7 
54 Säl (Phocidae sp.)? Obestämt benslag O 1 1 0,9 
54 Säl (Phocidae sp.)? Vertebra O 1 1 0,8 
55 Abborre (Perca fluviatilis)  O 6 6 0,45 
55 Abborre (Perca fluviatilis) Vertebra O 5 5 0,3 
55 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 50 50 8,7 
55 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 62 62 12,4 
55 Djur (Animalia sp.) Occipitale, os? B 1 1 0,3 
55 Djur (Animalia sp.) Sternum O 1 1 0,1 
55 Däggdjur (Mammalia sp.) Costa O 1 1 0,1 
55 Däggdjur (Mammalia sp.) Dens B 2 2 0,6 
55 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 44 44 8,8 
55 Däggdjur (Mammalia sp.) Os longum B 2 2 0,5 
55 Däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 1 1 0,2 
55 Fisk (Pisces sp.)  O 4 4 0,13 
55 Fisk (Pisces sp.) Costa O 3 3 0,07 
55 Fisk (Pisces sp.) Cykloidfjäll O 4 4 0,04 
55 Fisk (Pisces sp.) Kamfjäll O 1 1 0,01 
55 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag O 24 24 0,8 
55 Fågel (Aves sp.) Coracoideum O 1 1 0,3 
55 Fågel (Aves sp.) Costa O 3 3 0,4 
55 Fågel (Aves sp.) Luftstrupe O 2 2 0,02 
55 Fågel (Aves sp.) Mandibula O 1 1 0,2 
55 Fågel (Aves sp.) Obestämt benslag O 1 1 0,2 
55 Fågel (Aves sp.) Os longum O 2 2 0,8 
55 Fågel (Aves sp.) Phalanx O 4 4 0,89 
55 Fågel (Aves sp.) Scapula O 1 1 0,4 
55 Fågel (Aves sp.) Sternum B 1 1 0,2 
55 Fågel (Aves sp.) Synsacrum O 1 1 0,4 
55 Fågel (Aves sp.) Vertebra O 2 2 1,28 
55 Fågel (Aves sp.)? Os longum O 1 1 0,3 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) C2 + C3 O 1 1 0,7 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Costa O 1 1 1,4 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Ct = Centrotarsale O 1 1 2,1 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens O 7 7 0,9 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens, mandibula O 1 1 0,7 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Femur B 1 1 1,8 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Femur O 1 1 1,8 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Frontale, os O 1 1 0,7 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Humerus B 1 1 1,1 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Humerus O 2 2 2,6 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Hyoideum, os O 1 1 0,5 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Mandibula O 2 2 1,1 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) MP E 1 1 1,2 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) MP O 1 1 1,4 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Os longum O 3 3 2,5 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Phalanx 1 O 2 2 1,2 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Phalanx 3 O 1 1 1,4 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Sacrum O 1 1 5,2 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Scapula O 1 1 1,7 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Sternum O 1 1 0,7 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Temporale, os O 3 2 7,4 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Tibia O 1 1 3,2 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra O 1 1 0,3 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra cervicalis? O 1 1 0,9 
55 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Phalanx 3 O 1 1 0,2 
55 Gädda (Esox lucius)  O 4 4 0,8 
55 Gädda (Esox lucius) Vertebra O 2 2 0,2 
55 Hund (Canis familiaris)? Vertebra cervicalis O 1 1 1,9 
55 Karpfiskar (Cyprinidae sp.)  O 2 2 0,14 
55 Karpfiskar (Cyprinidae sp.) Vertebra O 4 4 0,3 
55 Karpfiskar (Cyprinidae sp.)? Vertebra O 1 1 0,03 
55 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Costa B 1 1 0,2 
55 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Costa O 11 11 2,6 
55 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 1 1 0,7 
55 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum B 3 3 1,1 
55 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 20 20 8,2 
55 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra cervicalis O 1 1 1 
55 Nötboskap (Bos taurus) Obestämt benslag O 1 1 1,9 
55 Nötboskap (Bos taurus) Phalanx 1 O 1 1 2,6 
55 Nötboskap (Bos taurus) Radius O 1 1 4,3 
55 Nötboskap (Bos taurus) Vertebra O 2 2 4,3 
55 Nötboskap (Bos taurus) Vertebra cervicalis O 1 1 13 
55 Räv (Vulpes vulpes) Dens O 1 1 0,3 
55 Räv (Vulpes vulpes) Radius O 1 1 0,5 
55 Skogshare (Lepus timidus) Dens O 1 1 0,4 
55 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Obestämt benslag O 9 4 5,3 
55 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Vertebra O 5 5 4,9 
55 Strömming (Clupea harengus)  O 1 1 0,04 
55 Säl (Phocidae sp.) Dens O 1 1 0,1 
55 Säl (Phocidae sp.)? Os longum? O 2 1 2,9 
55 Tamsvin (Sus domesticus f. scrofa)? Mandibula O 1 1 0,9 
58 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 13 13 4 
58 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 11 11 2,1 
58 Däggdjur (Mammalia sp.) Costa O 3 3 0,4 
58 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag B 1 1 0,2 
58 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag O 1 1 0,02 
58 Fågel (Aves sp.) Costa O 2 2 0,16 
58 Fågel (Aves sp.)? Os longum O 4 4 0,7 
58 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Costa O 2 1 0,6 
58 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Coxae, os O 1 1 5,3 
58 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Femur O 1 1 1,1 
58 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) MP O 2 1 2,5 
58 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Occipitale, os O 2 2 3,7 
58 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 5 5 3,5 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
58 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra cervicalis? O 1 1 0,9 
58 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Dens O 1 1 0,5 
58 Strömming (Clupea harengus)?  O 1 1 0,03 
62 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 20 20 4 
62 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 32 32 6,8 
62 Däggdjur (Mammalia sp.) Dens O 1 1 0,6 
62 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag E 2 2 0,5 
62 Däggdjur (Mammalia sp.) Scapula? O 1 1 0,4 
62 Däggdjur (Mammalia sp.) Temporale, os E 1 1 0,5 
62 Fågel (Aves sp.) Costa O 1 1 0,03 
62 Fågel (Aves sp.)? Phalanx O 1 1 0,06 
62 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Phalanx 3 O 1 1 0,3 
62 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) T2+3 O 1 1 0,3 
62 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Tibia? O 1 1 3,3 
62 Gnagare (Rodentia sp.) Femur O 1 1 0,04 
62 Gädda (Esox lucius)  O 2 1 0,1 
62 Hund (Canis familiaris)? Vertebra cervicalis O 1 1 2,3 
62 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Costa O 3 3 1,6 
62 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) MP? O 1 1 0,2 
62 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum E 1 1 0,8 
62 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 4 4 2,6 
62 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra O 1 1 0,3 
62 Nötboskap (Bos taurus) MP B 1 1 1,3 
62 Nötboskap (Bos taurus) MT B 3 1 29,4 
62 Nötboskap (Bos taurus) Phalanx 2 E 2 2 5,2 
62 Nötboskap (Bos taurus) Sesamoideus, os B 1 1 1,5 
62 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Cornu O 2 2 1,6 
62 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Dens E 1 1 0,2 
62 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Dens O 4 4 1 
62 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Mandibula O 2 2 1,1 
62 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Phalanx 1? O 1 1 1,7 
62 Säl (Phocidae sp.) Temporale, os O 1 1 1,7 
72 Abborre (Perca fluviatilis)  O 1 1 0,05 
72 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 7 7 0,9 
72 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 21 21 3,8 
72 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 1 1 1,1 
72 Däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra lumbalis O 1 1 0,9 
72 Fågel (Aves sp.) Costa O 1 1 0,09 
72 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Femur O 3 1 2,5 
72 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Phalanx 3 O 1 1 0,1 
72 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra lumbalis O 1 1 0,7 
72 Gädda (Esox lucius)  O 1 1 0,05 
72 Hund (Canis familiaris)? Ulna? O 1 1 1,3 
72 Liten däggdjursart Costa O 2 2 0,2 
72 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 2 2 0,7 
72 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 3 3 3 
72 Nötboskap (Bos taurus) Coxae, os O 1 1 6,9 
72 Nötboskap (Bos taurus) Dens, maxilla? O 1 1 0,6 
72 Slidhornsdjur (Bovidae sp.)? Cornu B 1 1 0,2 
72 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Os longum O 1 1 1,5 
72 Tamsvin (Sus domesticus f. scrofa)? Radius O 1 1 0,9 
74 Abborre (Perca fluviatilis)  O 2 2 0,15 
74 Abborre (Perca fluviatilis) Vertebra O 1 1 0,1 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
74 Djur (Animalia sp.) Costa O 2 2 0,3 
74 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 23 23 4,3 
74 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag E 1 1 0,6 
74 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 50 50 10,5 
74 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 8 8 7,2 
74 Däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra cervicalis O 1 1 0,8 
74 Fisk (Pisces sp.) Cykloidfjäll O 1 1 0,015 
74 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag O 4 4 0,27 
74 Fågel (Aves sp.) Carpometacarpus O 1 1 1,7 
74 Fågel (Aves sp.) Costa O 2 2 0,16 
74 Fågel (Aves sp.) Femur O 1 1 0,3 
74 Fågel (Aves sp.) Furcula O 3 3 1,6 
74 Fågel (Aves sp.) Os longum O 5 5 2 
74 Fågel (Aves sp.) Synsacrum O 2 1 0,4 
74 Fågel (Aves sp.)? Obestämt benslag O 2 2 0,3 
74 Fågel (Aves sp.)? Os longum B 1 1 0,5 
74 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Cartilago costalis O 1 1 0,4 
74 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Costa O 13 11 7,1 
74 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens O 3 3 0,8 
74 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens, mandibula O 1 1 0,4 
74 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens, maxilla O 3 1 1,4 
74 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) MC O 1 1 3 
74 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) MP O 1 1 2,1 
74 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) MT O 2 2 2,8 
74 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Nasale, os O 1 1 0,5 
74 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Scapula O 2 1 0,9 
74 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Tibia O 1 1 3,1 
74 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Ulna O 2 2 2 
74 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Costa O 1 1 0,1 
74 Gråsäl (Halichoerus grypus) Tibia O 1 1 4,7 
74 Gädda (Esox lucius)  O 3 3 0,6 
74 Karpfiskar (Cyprinidae sp.) Vertebra O 1 1 0,2 
74 Liten däggdjursart Tibia/Radius O 1 1 0,5 
74 Liten däggdjursart Vertebra cervicalis O 1 1 0,4 
74 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum B 3 3 2 
74 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 26 26 22,5 
74 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra lumbalis B 1 1 0,2 
74 Nötboskap (Bos taurus) Calcaneus O 1 1 63,1 
74 Nötboskap (Bos taurus) Costa O 4 3 13,1 
74 Nötboskap (Bos taurus) Dens, mandibula O 2 2 3,8 
74 Nötboskap (Bos taurus) Mandibula O 2 2 8,4 
74 Nötboskap (Bos taurus) MT O 2 2 9,1 
74 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Dens O 2 1 0,04 
74 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Frontale, os O 1 1 0,6 
74 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Os longum O 2 2 7,9 
74 Strömming (Clupea harengus)  O 2 1 0,03 
74 Säl (Phocidae sp.) Humerus O 1 1 36,5 
74 Säl (Phocidae sp.) Vertebra O 1 1 9 
82 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 7 7 1,5 
82 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 6 6 1,4 
82 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Tibia O 2 1 3,1 
82 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Vertebra O 1 1 0,2 
82 Liten däggdjursart Os longum O 1 1 0,2 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
82 Liten däggdjursart Phalanx O 1 1 0,15 
82 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum E 2 2 0,5 
82 Nötboskap (Bos taurus) Humerus O 1 1 3,5 
82 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Dens E 2 2 0,2 
82 Slidhornsdjur (Bovidae sp.)? Dens O 1 1 0,3 
82 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Costa O 1 1 1,5 
82 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Obestämt benslag O 1 1 1,6 
132 Andfågel (Anatidae sp.)? Tibiotarsus O 3 1 2,1 
132 Djur (Animalia sp.) Mandibula O 1 1 0,4 
132 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 1 1 0,1 
132 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag B 1 1 1,4 
132 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag E 3 3 0,35 
132 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 11 10 3,2 
132 Däggdjur (Mammalia sp.) Os longum E 1 1 0,1 
132 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag O 2 2 0,15 
132 Fisk (Pisces sp.) Vertebra E 1 1 0,04 
132 Fågel (Aves sp.) Atlas O 1 1 0,06 
132 Fågel (Aves sp.) Costa O 1 1 0,03 
132 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra thoracicus O 1 1 1,1 
132 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Vertebra O 1 1 0,2 
132 Nötboskap (Bos taurus) Dens O 2 1 0,4 
132 Nötboskap (Bos taurus) Vertebra cervicalis O 1 1 1,8 
132 Nötboskap (Bos taurus) Vertebra thoracicus O 1 1 46,8 
132 Skogshare (Lepus timidus) Vertebra lumbalis O 1 1 1,8 
132 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Dens E 1 1 0,05 
132 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Sternum O 1 1 4,1 
138 Abborre (Perca fluviatilis)  O 2 2 0,2 
138 Andfågel (Anatidae sp.)? Obestämt benslag O 13 1 3,4 
138 Däggdjur (Mammalia sp.) Costa B 5 5 0,6 
138 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag B 13 13 5,6 
138 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 38 30 8,1 
138 Fågel (Aves sp.) Costa O 1 1 0,04 
138 Fågel (Aves sp.) Obestämt benslag O 1 1 0,2 
138 Fågel (Aves sp.) Os longum B 1 1 0,09 
138 Fågel (Aves sp.) Os longum O 10 10 0,85 
138 Fågel (Aves sp.) Tarsometatarsus O 2 1 2,6 
138 Fågel (Aves sp.) Tibiotarsus O 2 2 4,2 
138 Fågel (Aves sp.)? Obestämt benslag O 1 1 0,1 
138 Fågel (Aves sp.)? Os longum O 1 1 0,2 
138 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Calcaneus B 1 1 1,6 
138 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Costa O 1 1 0,2 
138 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens O 1 1 0,3 
138 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Radius O 1 1 8,4 
138 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra lumbalis O 1 1 0,5 
138 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra thoracicus O 1 1 0,3 
138 Gädda (Esox lucius)?  O 1 1 0,1 
138 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Costa E 8 1 0,5 
138 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Costa O 2 2 0,3 
138 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 4 3 4,8 
138 Nötboskap (Bos taurus) Dens, mandibula O 1 1 1,5 
138 Nötboskap (Bos taurus) Mandibula O 1 1 4,3 
138 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Cornu B 9 2 3,5 
138 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Mandibula B 1 1 0,2 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
138 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Vertebra O 1 1 1,4 
138 Säl (Phocidae sp.) Os longum O 1 1 3 
138 Säl (Phocidae sp.)? Costa O 7 3 1,9 
138 Tamsvin (Sus domesticus f. scrofa) Calcaneus O 2 1 6,6 
191 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 2 2 0,7 
191 Nötboskap (Bos taurus) Mandibula O 49 1 84,8 
209 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 1 1 0,2 
209 Däggdjur (Mammalia sp.) Dens O 1 1 0,1 
209 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 4 4 1,7 
209 Fågel (Aves sp.)? Mandibula? O 1 1 0,2 
209 Gädda (Esox lucius)  O 2 1 0,3 
209 Gädda (Esox lucius) Vertebra O 1 1 0,08 
209 Nötboskap (Bos taurus) Dens, maxilla O 1 1 11,6 
209 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Obestämt benslag O 1 1 4,7 
209 Säl (Phocidae sp.) Phalanx O 1 1 0,1 
211 Abborre (Perca fluviatilis) Vertebra O 7 7 0,4 
211 Abborre (Perca fluviatilis)?  O 1 1 0,07 
211 Abborre (Perca fluviatilis)? Kamfjäll O 2 2 0,017 
211 Djur (Animalia sp.) Costa B 2 2 0,1 
211 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 7 7 0,6 
211 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 18 18 3,2 
211 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag B 9 9 2,7 
211 Däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 2 2 0,6 
211 Fisk (Pisces sp.)  O 20 20 1,2 
211 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag O 16 16 0,73 
211 Fisk (Pisces sp.) 'revben' O 5 5 0,3 
211 Fågel (Aves sp.) Obestämt benslag B 2 1 0,2 
211 Fågel (Aves sp.) Os longum B 1 1 0,08 
211 Fågel (Aves sp.) Os longum O 1 1 0,4 
211 Fågel (Aves sp.) Phalanx B 1 1 0,1 
211 Fågel (Aves sp.) Phalanx O 1 1 0,2 
211 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens O 1 1 0,1 
211 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens, maxilla O 1 1 0,5 
211 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Tibia E 2 1 3,3 
211 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra B 1 1 0,2 
211 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra O 1 1 0,1 
211 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Costa B 1 1 1,4 
211 Gädda (Esox lucius)  O 1 1 0,06 
211 Gädda (Esox lucius) Vertebra O 3 3 1,3 
211 Karpfiskar (Cyprinidae sp.)  O 2 2 0,08 
211 Karpfiskar (Cyprinidae sp.) Vertebra O 1 1 0,03 
211 Liten däggdjursart Costa B 1 1 0,07 
211 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag E 1 1 0,3 
211 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum B 1 1 2,1 
211 Nötboskap (Bos taurus) Ci = Carpi intermedium, os O 1 1 4 
211 Nötboskap (Bos taurus) Dens, mandibula O 1 1 4,1 
211 Nötboskap (Bos taurus)? Frontale, os O 1 1 1,8 
211 Oidentifierat (Ospec.) Obestämt benslag O 1 1 0,3 
211 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Vertebra O 1 1 0,4 
211 Säl (Phocidae sp.) Phalanx 3 B 1 1 0,5 
211 Tamsvin (Sus domesticus f. scrofa) Dens O 1 1 0,3 
212 Abborre (Perca fluviatilis)  O 2 2 0,1 
212 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag E 2 1 0,4 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
212 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 3 1 0,09 
212 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 2 2 1,1 
212 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag O 2 2 0,1 
212 Fisk (Pisces sp.) 'revben' O 3 2 0,08 
212 Karpfiskar (Cyprinidae sp.) Vertebra O 1 1 0,09 
212 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Scapula B 1 1 0,01 
212 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Dens O 1 1 0,04 
218 Abborre (Perca fluviatilis)  O 1 1 0,02 
218 Djur (Animalia sp.) Costa O 1 1 0,04 
218 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 2 2 0,3 
218 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 34 34 6,5 
218 Djur (Animalia sp.) Vertebra coccygis = vert 
caudalis 
O 1 1 0,3 
218 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 1 1 0,2 
218 Fisk (Pisces sp.)  O 1 1 0,03 
218 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag O 1 1 0,05 
218 Fågel (Aves sp.) Os longum O 2 2 0,3 
218 Fågel (Aves sp.) Vertebra O 1 1 0,6 
218 Fågel (Aves sp.)? Obestämt benslag O 1 1 0,1 
218 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Costa O 1 1 0,4 
218 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Phalanx 3 O 1 1 0,4 
218 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Talus O 1 1 0,4 
218 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Tibia O 1 1 0,3 
218 Får/get (Ovis aries/Capra hircus)/kalv Costa O 2 1 2 
218 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Os longum O 1 1 1 
218 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Radius? O 1 1 1,3 
218 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Vertebra O 1 1 1,5 
218 Gädda (Esox lucius) Vertebra O 1 1 0,2 
218 Gädda (Esox lucius)?  O 1 1 0,03 
218 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Costa O 1 1 0,3 
218 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra lumbalis O 1 1 0,4 
218 Nötboskap (Bos taurus) Dens O 1 1 0,2 
218 Nötboskap (Bos taurus) Vertebra cervicalis O 5 3 6,7 
218 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Temporale, os O 1 1 1,6 
222 Abborre (Perca fluviatilis)  O 10 10 1,1 
222 Andfågel (Anatidae sp.) Humerus O 1 1 4,9 
222 Djur (Animalia sp.) Costa B 1 1 0,4 
222 Djur (Animalia sp.) Costa O 10 10 2,3 
222 Djur (Animalia sp.) Mandibula B 3 2 0,7 
222 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 85 85 14,8 
222 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 225 225 48,4 
222 Djur (Animalia sp.) Vertebra lumbalis O 1 1 0,1 
222 Däggdjur (Mammalia sp.) Dens O 1 1 0,1 
222 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 13 13 4,4 
222 Fisk (Pisces sp.) Costa O 3 3 0,1 
222 Fisk (Pisces sp.) Cykloidfjäll O 2 2 0,02 
222 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag O 39 39 2,85 
222 Fågel (Aves sp.) Coracoideum O 2 2 3,25 
222 Fågel (Aves sp.) Costa O 3 3 0,2 
222 Fågel (Aves sp.) Furcula O 1 1 0,3 
222 Fågel (Aves sp.) Obestämt benslag O 3 3 0,2 
222 Fågel (Aves sp.) Os longum O 10 10 1,7 
222 Fågel (Aves sp.) Phalanx O 1 1 0,04 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
222 Fågel (Aves sp.) Radius O 1 1 0,05 
222 Fågel (Aves sp.) Sternum O 1 1 0,2 
222 Fågel (Aves sp.) Synsacrum O 1 1 1,2 
222 Fågel (Aves sp.) Ulna O 1 1 0,1 
222 Fågel (Aves sp.) Vertebra B 1 1 0,2 
222 Fågel (Aves sp.)? Os longum B 1 1 0,07 
222 Fågel (Aves sp.)? Os longum O 3 3 0,3 
222 Fågel (Aves sp.)? Synsacrum? O 1 1 0,4 
222 Får (Ovis aries) Cornu O 2 1 50,8 
222 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Calcaneus O 1 1 0,4 
222 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Cornu O 1 1 1 
222 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Ct = Centrotarsale O 2 2 2,1 
222 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens, mandibula O 5 2 5,2 
222 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Mandibula O 8 1 4,1 
222 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) MP O 1 1 1,2 
222 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Phalanx 2 O 1 1 0,7 
222 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Premaxilla O 2 1 0,6 
222 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Temporale, os O 1 1 1,2 
222 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Tibia O 1 1 2,6 
222 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Ulna O 1 1 2,9 
222 Groda (Anura sp.) Obestämt benslag O 3 3 0,2 
222 Gädda (Esox lucius)  O 6 6 0,65 
222 Gädda (Esox lucius) Vertebra O 1 1 0,1 
222 Hund (Canis familiaris)? MP O 1 1 0,3 
222 Häst (Equus caballus) MP O 1 1 4,1 
222 Liten däggdjursart Os longum O 4 4 2,3 
222 Liten däggdjursart Vertebra lumbalis O 1 1 0,1 
222 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 16 16 15,6 
222 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra O 1 1 0,7 
222 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra thoracicus O 1 1 0,2 
222 Nötboskap (Bos taurus) Costa O 1 1 2,6 
222 Nötboskap (Bos taurus) Dens, mandibula O 2 2 2,2 
222 Nötboskap (Bos taurus) Mandibula O 43 4 92 
222 Nötboskap (Bos taurus) MP O 3 3 2,9 
222 Nötboskap (Bos taurus) Phalanx B 1 1 0,8 
222 Nötboskap (Bos taurus) Vertebra cervicalis O 1 1 3,5 
222 Nötboskap (Bos taurus) Vertebra thoracicus O 3 2 31,9 
222 Nötboskap (Bos taurus)? Mandibula O 1 1 0,8 
222 Skogshare (Lepus timidus) Dens O 1 1 0,1 
222 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Frontale, os O 1 1 0,6 
222 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) MP O 1 1 0,5 
222 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Obestämt benslag O 2 1 31,1 
222 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Vertebra cervicalis O 1 1 3,1 
222 Säl (Phocidae sp.) MP O 1 1 2,2 
222 Tamsvin (Sus domesticus f. scrofa) Phalanx 2 B 1 1 0,3 
222 Tamsvin (Sus domesticus f. scrofa)? MP B 1 1 0,2 
222 Vikare (Phoca hispida) Mandibula O 3 1 20,2 
224 Abborre (Perca fluviatilis)  O 4 4 0,1 
224 Abborre (Perca fluviatilis) Vertebra O 1 1 0,04 
224 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 10 10 1,4 
224 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 31 31 4,7 
224 Däggdjur (Mammalia sp.) Dens B 2 2 0,11 
224 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag B 1 1 0,2 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
224 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag E 1 1 0,6 
224 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 2 2 1,2 
224 Fisk (Pisces sp.) Costa O 6 6 0,2 
224 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag O 6 6 0,15 
224 Fågel (Aves sp.)? Costa O 1 1 0,1 
224 Fågel (Aves sp.)? Os longum O 1 1 0,2 
224 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Sternum O 1 1 1,6 
224 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Temporale, os O 1 1 0,5 
224 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Tibia O 1 1 1,1 
224 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra thoracicus O 1 1 1,1 
224 Gädda (Esox lucius)? Vertebra O 1 1 0,07 
224 Karpfiskar (Cyprinidae sp.)  O 1 1 0,04 
224 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Cartilago costalis O 1 1 0,1 
224 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 1 1 1,3 
224 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 1 1 0,4 
224 Nötboskap (Bos taurus) Dens, mandibula O 1 1 8,3 
224 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Dens O 1 1 0,2 
224 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Os longum B 1 1 2,9 
224 Säl (Phocidae sp.) Phalanx 2 O 1 1 0,2 
224 Säl (Phocidae sp.) Vertebra lumbalis O 1 1 0,4 
254 Abborre (Perca fluviatilis)  O 2 2 0,16 
254 Abborre (Perca fluviatilis) Vertebra O 1 1 0,2 
254 Andfågel (Anatidae sp.) Coracoideum O 2 2 1,9 
254 Andfågel (Anatidae sp.) Femur O 1 1 2,9 
254 Andfågel (Anatidae sp.) Humerus O 3 3 6,4 
254 Andfågel (Anatidae sp.) Tibiotarsus O 2 2 1,5 
254 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 36 36 4,1 
254 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 62 62 10,9 
254 Däggdjur (Mammalia sp.) Costa B 6 6 0,9 
254 Däggdjur (Mammalia sp.) Costa O 3 3 0,5 
254 Däggdjur (Mammalia sp.) Frontale, os O 2 1 0,5 
254 Däggdjur (Mammalia sp.) Mandibula O 2 2 0,3 
254 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag B 7 6 1,1 
254 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 4 4 1,5 
254 Däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 1 1 0,5 
254 Däggdjur (Mammalia sp.) Sternum O 1 1 0,6 
254 Däggdjur (Mammalia sp.) Temporale, os O 1 1 1 
254 Däggdjur (Mammalia sp.) Vertebra O 2 2 1,2 
254 Fisk (Pisces sp.) Obestämt benslag O 6 6 0,12 
254 Fisk (Pisces sp.) Vertebra O 3 3 0,1 
254 Fågel (Aves sp.) Costa? O 1 1 0,2 
254 Fågel (Aves sp.) Obestämt benslag O 2 2 0,11 
254 Fågel (Aves sp.) Synsacrum O 1 1 0,04 
254 Fågel (Aves sp.)? Costa? O 1 1 0,1 
254 Fågel (Aves sp.)? Obestämt benslag B 2 2 0,2 
254 Fågel (Aves sp.)? Obestämt benslag O 3 3 0,3 
254 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens O 1 1 0,1 
254 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Metacarpale III & IV O 1 1 1,1 
254 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Metatarsale III & IV B 1 1 0,2 
254 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Metatarsale III & IV O 2 2 7 
254 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Phalanx 1 B 1 1 0,2 
254 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Phalanx 1 O 1 1 3,4 
254 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Scapula O 1 1 2,5 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
254 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Vertebra cervicalis O 2 1 17,3 
254 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus)? Mandibula O 2 2 0,4 
254 Gädda (Esox lucius)  O 1 1 0,08 
254 Liten däggdjursart Costa O 3 1 0,1 
254 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Costa O 8 8 1,2 
254 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum B 2 2 1,5 
254 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum E 1 1 0,3 
254 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 2 2 1 
254 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Tibia? O 2 2 2,6 
254 Mindre fågelart Cor s+d, Hu s+d, ul s+d, rad O 11 11 0,4 
254 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Cornu O 2 1 2,8 
254 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Dens, mandibula O 1 1 0,2 
254 Slidhornsdjur (Bovidae sp.) Obestämt benslag O 4 4 0,8 
254 Strömming (Clupea harengus) Obestämt benslag O 1 1 0,02 
254 Säl (Phocidae sp.) MP B 1 1 0,8 
254 Säl (Phocidae sp.) MP O 1 1 1,3 
254 Säl (Phocidae sp.) Phalanx O 1 1 0,2 
254 Säl (Phocidae sp.) Vertebra O 1 1 1,1 
254 Säl (Phocidae sp.)? Fibula? O 1 1 0,5 
254 Säl (Phocidae sp.)? Obestämt benslag O 1 1 0,4 
254 Säl (Phocidae sp.)? Os longum O 4 2 2,8 
282 Abborre (Perca fluviatilis)  O 2 2 0,13 
282 Abborre (Perca fluviatilis) Vertebra O 2 2 0,2 
282 Djur (Animalia sp.) Dens B 1 1 0,04 
282 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag B 62 62 10,8 
282 Djur (Animalia sp.) Obestämt benslag O 17 17 3,7 
282 Däggdjur (Mammalia sp.) Obestämt benslag O 2 2 1,4 
282 Fisk (Pisces sp.) och fjäll (1) O 4 4 0,2 
282 Fågel (Aves sp.) Carpometacarpus B 1 1 0,4 
282 Fågel (Aves sp.) Costa B 3 1 0,5 
282 Fågel (Aves sp.) Costa O 1 1 0,1 
282 Fågel (Aves sp.) Os longum B 6 6 1,3 
282 Fågel (Aves sp.) Os longum O 3 3 0,4 
282 Fågel (Aves sp.) Phalanx B 1 1 0,5 
282 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Costa B 2 2 0,3 
282 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Dens O 2 2 0,7 
282 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Mandibula O 3 3 0,3 
282 Får/Get (Ovis aries/Capra hircus) Phalanx 3 B 1 1 0,2 
282 Gädda (Esox lucius)  B 1 1 0,1 
282 Häst (Equus caballus)? Mandibula E 4 1 9,8 
282 Karpfiskar (Cyprinidae sp.)  O 1 1 0,06 
282 Liten/mellanstor däggdjursart Os longum B 1 1 1,6 
282 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Costa B 21 21 2,2 
282 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Costa O 8 8 1,7 
282 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Mandibula B 4 4 0,9 
282 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Mandibula E 2 1 0,5 
282 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum B 14 12 5 
282 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum E 2 2 1,3 
282 Mellanstort däggdjur (Mammalia sp.) Os longum O 1 1 1,7 
282 Nötboskap (Bos taurus) Frontale, os O 3 3 3,1 
282 Nötboskap (Bos taurus) Metatarsale III & IV O 6 1 5,2 
282 Nötboskap (Bos taurus) Obestämt benslag O 1 1 1,1 
282 Nötboskap (Bos taurus) Temporale, os O 4 1 11 
Anr Art Benslag/Tand Status NISP Benenhet Vikt 
(g) 
282 Stor gräsätare (Bovidae sp./Cervidae sp.) Os longum B 1 1 0,6 
282 Säl (Phocidae sp.)? Tibia/fibula? B 1 1 2,4 
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